## IEXTS AND STUDIDS OF THE JEWISE

THROIOGICAL SDMINARY OF AMBRICA, VOL I

## GEONICA

BY
LOU1S GTM2BERC

## LIBRARY OF THE THEOLOGICAL SEMINARY

PRINCETON, N. J.

## Presented by Jhe Outhor.

BM 501.5 .G5 1909 v. 2
Ginzberg, Louis, 1873-1953.
Geonica

## GEONICA

OXFORD : HORACE HART
PRINTER TO THE UNIVERSITY

## TEX'TS AND STUDIES OF THE JEWISH

 THEOLOGICAL SEMINARY OF AMERICA, VOL. II
## GEONICA

BY<br>LOUIS GINZBERG

## II

## GENIZAH STUDIES

(4.7\%
$x+1+2$



$$
\begin{aligned}
& \text { 1. } 1 \text { a }
\end{aligned}
$$

# שאלות ותשובות הנאונים 

מן הגניזה אשׁר במצֹרים

עם תקונים והערות

תヘロ
לוי במווהר״ר יצדק וצ׳״ גינצבורג
(2)

## CONTENTS

## PAGE

GEONIC RESPONSA: Fragments I-XXXVIII ..... I
APPENDIX: Fragments XXXIX-XLVII (sheëltot and Halakot Gedolot) ..... 349
LIST OF ABBREVIATIONS OF TI'LLES OF BOOKS ..... 402
INDEXES :
Subject Index to the Responsa ..... 404
General Index ..... 4 II
ADDITIONS AND CORRECTIONS ..... 419


## GENIZAH STUDIES

## GEONIC RESPONSA

## I.

Fragment British Museum Ta, parchment, consists of a quire of two leaves, the middle pages of which are missing, and contains 19 lines on the first, 18 on the second, 20 on the third, and 21 on the fourth page. It is written in a square Rabbinical hand of about the thirteenth century, and represents portions of a collection of Geonic Responsa. Although no name is mentioned in the Responsa there can be no doubt about their Geonic origin, as the first Responsum was known to Rabbi Nathan ben Jechiel, who made use of it in his 'Aruk, s. v. שוור ¹. The description of the bonfires on Purim among the Babylonian and Elamitic Jews ${ }^{2}$, as given in the 'Aruk, undoubtedly goes back to our Responsum ${ }^{1}$. But it does not seem that Rabbi Nathan had this Geonic Responsum before him. He probably took his explanation from Rabbenu Hananel or some other old commentator on Sanherliin, 64, who had copied the Geonic Responsum. The Gaon describes the burning of Haman in effigy as follows: Four or five days before Purim the young men make an effigy of Haman, and hang it on the roof. On Purim itself they build a bonfire, into which they cast the effigy,

[^0]while they stand around joking and singing, at the same time holding a ring above the fire and waving it from side to side through the fire.

The purpose of the ring is not stated by the Gaon, but it may be assumed that the effigy was suspended from it. The Aramaic word for this ring is מישורת "מ, "the jumper," and the same word is used for "stirrup."

The second Responsum is also of "culturgeschichtlich" interest. It deals with the use of $\mathfrak{H D N}$, which was no longer known in the West, as shown in the explanations of Bulue Méri, 4; b, by Rabbenu Hananel and Rashi.

According to the Gaon, i":ロs, which the Talmud explains
 coin a man purchases the right to take ten baths; and in token of having prepaid the price of almission, he receives ten copprer pieces from the keeper of the bath-house. For each bath one of the copper pieces is given back to the keeper, and these checks are called jow. The Gaon adds that so late as his own time the same system was in vogue among bakers and porters.

The third Responsum is an answer to the following question: One of two witnesses who had signed a bill of divorce declared that the divoree was not valid, because the husband was forced by the ruler of the place, divorce his wife. In his answer the Gaon treats very
 showing when witnesses may modify statements made by them previously.
(Leaf I , recto.)
דפוריא שקופצין מצד לצד ועוברין בתוך האש כעוּ זה . . .. . .

ראבא אמ' כמשורתא' דפוריא פּרוש שירגא דליביביני לבנים שמונחות כמו בניץ

 אבל לדברי ראבא כמשורת דפוריא פירוש משותא בית קפצא כי אדם בומן שהוּא


 oו ועילם בי הבחורים עושין צורה כהםן ותולין אוחה על גנותיהין ארבעה חמשה
 ועומדין הבחורים סביבה ושוחקיץ (?) ומזמירין ויש להם טבעת תלויה בתוך האיש שנוטליץ
 ובן נמי הטבעת שתוליץ אותה בחמור ובסוס שהרכב מניח בה את רגלו האחת וקופּיץ

 ל15 . . לבית המרחיץ עשרה פעמים שנכנסין לו בכסף אחת ובעל המרחין נוחן למקדים הזה עשרה מטבעות שלנחושת שהחן סימן כי נתקבל ממנו שכר עשרה פעמים וכל זמן שמביא לו
${ }^{1}$ Sanhedrin, 64 b.
${ }^{2}$ The editions of the Talmud as well as the MSS. read היכי דמי.
${ }^{3}$ The editions have שרגא, but the MSS. have שירגז, see Dikduke Soferim, ad loc. ${ }^{4}$ of the printed text is more correct.

5 The copyist wrote twice instead of גורא
${ }^{6}$ Read $\quad{ }^{7}$ Read
${ }^{9}$ By some mistake the word דעברה is put here instead of after 7 , line 5.
${ }^{10}$ Sic!
${ }^{11}$ שַׁוּרָּ
${ }^{12}$ Baba Batra, 96 b.
${ }^{13}$ Read
${ }^{14}$ Read במבל or on the margin ; the copyist added which he had left out in the margin.
${ }^{15}$ Read עישיץ. ${ }^{16}$ Baba Mezia, 47 b.
${ }^{17}$ Only MS. Ham. reads ${ }^{17}$, the editions and all the other MSS. have הניתגות. 18 [לשלם לבעל ביח]
(Leaf I , verso.)
מטביע אחת מיץ אותן המטבעוח נכנם למרחיץ ורוחיץ ואם רוצה ליתן במתנה זה נוטלן בא בא ורוחיץ במרחיץ ונכנם באותו טימן עוצה כך ועוד ישו יש מנהג לנחתומין ולוילתם כך שעמקבל הנחתום דמי מאה רשאלות 1 ונותנן ללוקח מעות שלנחווּת בסימן ועל זה טימן
















[^1]
## - (Leaf 2, recto.)

אחר מעדיי אוּבר הדברים הכתובים בשאלה זו תחלת כל דבר ראוי לראות

 אף על פי שחתם ידה על יד . . . ול גופו של גם מקוים בבית דיץ א"י לסמיך על אותו 5 הגט שאילו כתב לה אלף גט ועדים לא נמסרו אינה מתגרשה וער או
 לידה אבל לא כתבו לה עדות מסירה פיון שאחד מהן אומר מסירה בטלה היתה ולפנים להראות לשללון נעשתה ולא לגרשה גירושיץ גמורין אאין לה ולא ליורשיה ראיה בדבריו שהרי הפה שאמר מסרחי הוא הפחה להת o ושאמר מסירה בטלה היתה ואין חתם ידו בידיהן בכלום שעכשיו הוא בא להכחישו או לעקרו ונמצא העד השני שלגט ער אחתד ואיא סומבין עליו להוציא את ירושתה מחזקת ירושת האיש ולם ולפיכך ראוי להיות הקרקעות ההם עם כל עזבון חאשה בחזקת יורשי הבעל ומעמידין בית דין אותן בידיהן אבל אם כב . . . . כתבו וחתמו שני העדים כי מסרגו

 דומה לאמנה שהוא אומר אמנה היתה בינו לבינה שאינין גירושיץ אלא דבו דברים בטלים להראות לבני אדם יאילו כך בלבד היה הדבר לא היה בדין לשמוע לרברי
 20 בטילה היתה באשר אנו אומרין² אמ' רב ששא³ בריה דרב אאדי שמע מינה

[^2](Leaf 2, verso.)
מדרב כהנא עדים שטאמרו אמנה היו דברי¹ אין נאמנין מאי טעמא בין דעולא היא אמעולא לא חתבו וכין ישאינו נאמן לומר אמנה היו דברי דאמי לעד אומ' תנוי ועד אום' א'ין תנוי אלא שיׁש לדמות את הדבר הזה לעדים שאמרו מודעא היו דברינו משני פנים אחת מהן . ... מיך הגט שהאם אמר 5 הבעל לערים היו יודעים בי מסירה שיאגי מוסר בטלה היא ומוסר (?) . . . . . לפניהן

 דתימא בטוליה בטליה למודעיה ${ }^{4}$ קא מיש' ל ל ואישא הבי נמי ${ }^{5}$ ליתםי ובן



 במסירת הגט וטוסר מודעא כ' בישביל כך הוא ואה אוּלו מובר היה . . . .






 את הדברים שממר לך כי מצני האונם היא מוסר גם בטיל ואם אמר הין


## II.

Fragment British Museum T b, paper, consists of a quire of two leaves, of which the middle pages are missing, written in an ancient, square Rabbinic hand, not later, probably, than the thirteenth century. It represents eight Geonic Responsa, coming from a collection in which numbers $2-8$ of the fragment formed the Responsa $16-22$. As all the Responsa of the fragment, with the exception of the last three, are explanatory an some difficult passages of the treatise Pesahim, we may well assume that there is not much missing between the first leaf of the fragment, containing an explanation of Pesalim, $10 \mathrm{~b}^{1}$, and the second leaf dealing with Pesahim, 55 a.

The order in which the Responsa are given is probably the original one, and not that of the compiler who arranged them, as is shown by the fact that the last three Responsa, dealing with three difficult passages of Yoma, are not in accordance with the order of the Talnud. If this assumption is correct, then we may ascribe these eight Responsa to Hai Gaon, as the seventeenth Responsum is quoted in the 'Aruk, s. v. גמש, with the words הגאון היה קורא, and ${ }^{2}$ "par excellence" in the 'Aruk is none other than Hai Gaon, the אחרון הגאונים, as Abraham ibn Da'ud calls him. Müller's statement, in his Einleitung, p. 195, according to which the author of the nineteenth Responsum (No. 30 in Harkavy's Collection) is the Gaon Sherira, is therefore to be corrected. Besides, there is no real reason for ascribing this Responsum to Sherira, except that the preceding Responsum, No. 29 in Harkavy's collection, seems to come from Sherira's hand. I say "seems," because Hai Gaon also might have spoken of Judah Gaon as his אבי אבינו, in the sense of great-grandfather.

[^3]Our tragment shows further that Harkary ${ }^{1}$ was wrong in sesuming that MS. I of his collection is a copy of the original Response which were kept in the arelives of the Goonim. Numbers $30-3 \mathrm{I}^{2}$ of his colluetion, when comparel with Nos. 19 and 22 of our fragment. prove to have bean copied from an incomplate collection in whieh Nos. $16-18$ and $20-21$ were missing.

The first Reponsum ontains a long explanation of Peonhim, rof-11 a, and is a lighly interesting illestration of the Guonim as commentators of the Talmud. It shows that the very concies syle of the Geonim in explaining the Talmud as found in many of their Roponsa, must not le couvideral as the ouly wny the Tulnud was then explained. The proatge in Peubin, ick, explained in this Reaponsum. is not a lifficult one; the Gaon nevertbeless tonk pains to explain it in sueb a way that he male it possilhe even fir a legimer to comprohend the Talmudio disousion. We may therefore assums that the Goonio ofe of the Tulmud was by for more exhawstive than is generally believel. but in answering guestions relating to difficalt passages of the Talmud, the Goonim, for proctical reasons, gave only the digest of a commentary.

In the sround Respunsum the Gaon givas as the correat realing of the Misbnah. Poulim. IV, 8, T7p Se nmws, and
 It is worth notieing that the reoling given by the Geun is not found in any of the elitions or MSS. of the Mishneh or Telmud. Eut perhaps rme in the Viema MS. of the Tosefta (Peoul (m, II, I9, ed. Zuckermendel) is a copyist: error, as and , are often confounded in Helirem MSS. The Mibbab ed. Lowe has n"=". thus connecting it with $=$ ? "to cut," and in a similar way rmo is to be explained as derived from i: " to cut."
The third Responsumin contains the Gaon's explanation of

[^4]the expression aun לua in Pesalaim, 86 b , where he explains differently from Pashi. Aocording to the Gaon the gentleman referred to in the Talmud introduced himsolf as :-s:- - , because he wanted to indicate bis title of 27 , and this explanation is roore probable than Rasbi' 4 , acoorling to which the name $x: \% ~ 27$ was given to him at his birth.

The two charms to which reference is made in the Talnul ( $P$ esoh him, III a) are given in the fifth Responsum. The first charm runs as followe: "God of gods, save me from an evil encounter, from the evil Adversary $(=-\cdots)$, from grievous siokness. Guarl me as the apple of the eye [is guarded]. for in thy hand are power and strength, and thou art God." The second reeds : "Forsake me not, and abandon me not; hide not thine eye from me: be thon a guardian unto me. Answer all my petitions unto thse with yea, and not with nay."

The last three Responsa are explanations of the Talmulie passages, Fomot, $65 \mathrm{~b}, 4+\mathrm{b}$, and 28 b . The first of these three Responsa was known to P. Hananel. who made use of it in his commentary on Foma, but it semms that he did not know the Gron's explanation of Fumbe. 28 b . In the Responsum dealing with Yoma, $4, b$, the Gaon quates a Midrashic passage which is found in the Pesiltor de Rabh Fubuma, but unfortunately the text of the fragment is in very bad shaps, and it is therefore doubtful if the souree for the Gian was the Pesilita or some other Milrash.

## (Leaf i, recto.)



 תーּק



```
1 Pesahim, Io b-II a; Mench., 67b-68a.
```


 ". . תעסק בו אלא בדרך משונה ואין קוצר אלא בקיטוּ וכיון שהוא עוצה לוצה 33. עשים משונגה ממנהגו זכור הוא בי איסור יש בידו ואי ואינו בא לאבל ממנו


 ממנהגו ואינו טוחז אלא בריחים שליד ומשנה . . . . . ' וא ואינו מרקר אלא





 oz לידי אבילה אבל הבודק אחר המוער אינו בודל מן החביץ ולפיכד לאו









 מואת אלא מקצירת בית השלחהיץ לבן דרב א"שי בריתא ${ }^{15}$ היא בלומר


| -] | [קEmTi.] |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 55 \% 5 |  |
| [.ברקידה][][] | ${ }^{8}$ Read | [. ובשביל הכי] |
| ${ }^{10}$ 10 ${ }^{10}$; see Dikduke Soferim, ad loc., where it is shown that the correct |  |  |
| Read wo? |  |  |
| S : ברויר, but MS. Oxf. : |  |  |
| II, |  |  |

חששׁו בו וחמ״
על פירוקי של אבי" לר' יחוד' שאמ' חממי לא בדיל מיניה
 35 בדיל מיניה גזר ר' יהודה והרי התיר לשם 3 שפופרת נקובה מן . . אה ${ }^{4}$ שמן על פי חנר בשביל שתהא מנטפת ולמה לא חשש אחר שכבה הנר
(Leaf i, verso.)
 לענין בדיקה5 ${ }^{5}$ והשבנו על אהת שיכול ר' יהוד' לאמר כי אף השממן הניתן בשצופרת שעעל פי הנר בורל אדם ממנו בשביל חומרה של שבת ואימתה ולבן לא חששׁ לו באצר חששׁ לענין בדיקה וחזרנו והקשינו איך תאמר שבשביל אוימת ה .. . 5 לא חששׁ ר' יהוד' והרי מצאגו דבר כזה בשבת שחששׁ לו ר' יהודה דתנן חבל. . . 7

 וחושש ואוסר את העניבה ושם סמך על האמת שבת והתיר ליחן על פי הנר . . .
 oו ולא חששו שמא יבוא לידי קשירה ושם אסרו ליחן שפופרח של . . . .13 על פי . . הנר בי חששוׁ שלא יסתםק ממנו וחזרנו ופּירקוּ לזה ולזה . . . . . . . . . . . . קשיא5 ${ }^{15}$ מיחלף ביון שהואא מותר בשמנים מיתחלף . . . . . מדקדק . . . .
אוסר אחד ומתיר אחד לפי כך חששו ואסרוהו ל'תן שפופרת של שממן על פית פי הנר שלא יחהלף לו בשמן המותר אבל עיקר עניבה ${ }^{17}$ כקשירה ואין זו מתחלפת בו 51 וכשמתירן אואתו לענוב יודע . . . קשׁר אסור ואינו בא לקשורור וחזרנו
 אבל לא בחבל ור' יהוד' מתיר ודקרקוו בדבר ואמרנו הא׳ חבל דמאי אילימא דגבי19 חבל דעלמא שלוקח חבל וקושר בו את הדלי אפשר שיתיר ר' יהוד' כמו זה והלא קשר של קימא הוא והלא "2 פשיטא שזה חבל של גרדין שהוא קשור
${ }^{1}$ About the same space is left empty in the MS.
. על הירוצו ${ }^{2}$.
${ }^{5}$ Empty space in the MS.
6 [ 6
${ }^{8}$ This is also the reading of MS. Munich ; see Dikduke Soferim, ad loc.


בבו ליוכח,1 מצד אחד ובא וקוישר את הדלי מצד אחר למלאת בו מים







 אמור 3${ }^{3}$ על עניבה בשיבת ואלו היתה מותרת לו לא היה גוזר עליה ועמצוא פירוק


 השעם הזה שלא יצרין בדבר אם תחירחו במקיצתו ואלו התבם' התירי מן השעם הזה ישלא יפריץ ברבר אם תגור לאםור עליו את המותר והקישּינו על הפירוק


 חהשּשו ב. . . + ופּרקוּ על דעתה דרבגן בי הבבור אם לא יקיוּ לו דם ימות

## (Leaf 2, recto.)



 לא היה אומר היה מנכבש בי"ג ועעקרה בירו . . . . . .10 אלא היה אומ' היה מנבש ביד' 5 והצקרה בידו שיבולת שותלה לפּ שיום התר . . . ." שליחשי הוא ליד' ולדבריו

$$
\begin{aligned}
& { }^{1} \text {, יָּנָּ } \\
& { }^{4} \text { [גבכור] }{ }^{2} \text { Pesahim, } 55 \text { a. } \\
& { }^{6} \text { The use of the word here is very strange, as the question is only } \\
& \text { whether by putting the back he would be able to use it after המיבר } \\
& { }^{7} \text { בשותל במקוז? } \\
& { }^{8} \text { Our texts have } \because \because, 2 \text { but R. Hananel also reads }
\end{aligned}
$$

 קליטת הרכבה למדנו שלא היה מתיר לעשות מלאבה ביד' וחה הוא פירש . . . . . . . . . . . . . .

 כי יש לפניו ג׳ ימים עד עת התרת קצירה ובגליל שנו היה מנכש ביג' מפני שאסור לנבש ביד' אבל ביהוד' יש להז לשנות היה מנכש ביד' וחזרנו והקשינו לרב יוסף דאו דאי
 חייב הוא לנוטעה ולמה אמ' יג׳ ופריק רב יוסף הא מני בית שמאי היא דתנן הלילה 515 בית שמאי אוס' נמצהת משנה זו לבית שמאאי ולאנשי גליל אבל אנשי גליל שאהינן


 ביד' מפני שהשותל ביד' אין לו עד שעת התר קצירה אלא אלא יום אחד שלם שהוא
 ימים שלימים ומקצת יום אחד היינו אומ' מקצת היום כבולו ומחייביץ ${ }^{10}$ אותו לשתול והה הוא חד מקצח אמר' ${ }^{14}$ עכשיו שאהּ לו אלא יעם אחד מלא ומקצת יום ראשון ומקצ' יום ג' תרין מקצת לא אמרינן ${ }^{4}$ זה הוא פּ פירוש כל השמועה כולה ואף על פי שאיק דרכינו להרויח כל כך וישׁ' גימויות של הקדש 25 אלא גואיות בואו 16 והן קושקושי איללנות ועצ' הנלקחים מהן אין קוריץ אותן בלשי ארמי גואֵי אלא הגואיות שהן ענפי אילנות של הקדש והיו אנשי יריחו מתירין אותן ואומ' אבות' לא הקדישו אלא קורות אגו נתיר גואו בגירולין הבאין לאחר מיבן ומיחו בידם חכמ' ודאי שחכמים אומ' איא מעילה באילן . . . . . . . . . . . .

${ }^{1}$ [אישטר.]

| ${ }^{2}$ Read 7 ¢7. | $3{ }^{3}$ ['ימתוך שאמר יע] |
| :---: | :---: |
| . | ${ }^{6}$ Read אמר. |

${ }^{4}$ Reading doubtful.
${ }^{5}$ אנחהו. ${ }^{6}$ Read אמוּ
7 בימה אמר המנכש ביג'] ביר' 7 ;
${ }^{8}$ This is the correct reading, not as the later editions have it.
${ }^{9}$ ? ${ }^{10}$ See n. 6 on preceding page. ${ }^{11}$ Read .
${ }^{12}$ [m.]
${ }^{13}$ Editions and MSS. : רינגא.
${ }^{14}$ This is also the reading of MS. Munich, see Dikduke Soferim ad loc.
${ }^{15}$ Pesahim, 55 b. ${ }^{16}$ See 'Aruk, s. จ. גמק ר' יוסי] [ ${ }^{16}$. ${ }^{17}$.
18 Mishnah Meilah, 13 а.
${ }^{19}$ ] מומליץ בה ואין מויליץי]; this is a free quotation from Mishnah Meilah, III, 6.



## (Leaf 2, verso.)

נחקן בר יצחק אמרו לו מה שממך אמו' להו רב הונא וכול' מהו בעל הישם אני כך

 לבם הונא בר נתן לא היתם יודעים קי אני והיתם חוישבין הונא בר נת נת דעל דעלמא










 ולא קידוישיּ ולפי כך י״ לו לוי לאבישלום חלק לעולם הבא והפליג ר' אליצזר בדברים ואבר להם עד שאתם מישׁאלין על אבּשלום ישאלו על ״שלמה מי טבירא בי ההוא
 ואטמרו וּשלמה מהו לעהבא' אמר לחם על אבישלום שּאלתם בתחלה וכל בך


```
*[\mp@code{[ym.] Nishnah Sanhedrin, I, 3. 'S Sanhedrin, 13 b.}
```



```
10 שמתהיל, see Markavy's edition of the Teshubot ha-Gconim,
p.8.
                                    11 שמרע.
12 % ותוש ; from is not found in Harkavy.
13 not found in Harkavy, but given by Rabbenu Hananel in
his Commentary, ad loc. Harkavy.
```



```
pp. 42-3.
    16 Sanhedrin, 21 a. }\mp@subsup{}{}{27}\mathrm{ Shabbat, 56 b.
```



 חמה יש לו נושתוק שצ' לשימש שם אוהל בהם וכול' . . . . . . . . . . . . . .




 וסימנך דלפּא עיקר לשוֹן צֵברירי הן סֵנורים דכתיב הכו בסנורים תרג' מחו
 לצל קשה מעת היוחה . . . . . 1 וסימן לדבר דלף הבית ככת ${ }^{10}{ }^{2}$ ידלף הבית קשה

 מוצ'ה . . . . . . . . . . . . . ${ }^{24}$ ידים מזוהמות ${ }^{24}$. . . . . . והמות ידים בבשר 35 קשׁו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ${ }^{25}$ קשיא מרקייטא וסימנך תגורא שבירא ${ }^{26}$

${ }^{3}$ [נויאתק]; the editions have
 . כשם שכתב וגו'.
${ }^{5}$ Pesikta, ad loc., נששהיק, but see 'Aruk, s. v. V, 396, ed. Kohut.
[.ועור אמרו אין גיהגום לעתיר לבוא אוֹא הקב'ה]
${ }^{7}$ Aboda Zara, 3 b below.
$s$ s is the reading in Harkavy's text, Responsen der Geonim, p. 12.

${ }^{12}$ In Harkavy : ש' דמה ולא עברו.
${ }^{13}$ Harkavy : 'שיוצאין משם בקראין ויהא ולישב וכ.
${ }^{14}$ Harkavy : דנא רדלה קנקן של חומץ ; rלא read instead of
${ }^{15}$ [שמשא קשו משימשא.] ${ }^{16}$ Gen. xix. II.
${ }^{17}$ Harkavy: כשתגריק העין ולא.
${ }^{18}$ Harkavy: באתה.
19 Harkayy : בחמה.
20 . . . . . Harkavy: וכת' דיף טורד.
${ }^{21}$ Yoma, 29 a.
${ }^{23}$ Read מריחא; Harkavy : והסומן הוה בריר שאילו אתה אוחו חתיכת בשר.

${ }^{24}$ Harkavy: אילא.
${ }^{25}$ Harkavy : מווהמת הבשר שילהי קישא.
${ }^{26}$ Read שגירא.

## III.

Fragment Taylor-Schechter, paper, consists of a quire of two leaves, one of which is here given. It represents the remainder of a collection of Geonic Responsa, of which the whole of one, the beginning of another, and the end of a third Responsum are preserved. The complete Responsum deals with the expression במרה occurring in 2 Chron. iii. 3, which the Gaon tried to explain by the Tannaitic tradition that the standard of measurements was changed in post-Biblical times. In his somewhat lengthy discourse he remarks: "Know that the Books of Chronicles consist of two parts ; of those Ezra wrote the Genealogies till (2 Chron. xxi. 2), and the rest was done by the Men of the Great Synagogue." His remark shows the source of Rabbenu Hananel's explanation of the Baraita, But) Butra, 15 a, and it is very probable that the Gaon read in the Talmud ער ולו as ed. Pesaro has it, and not ער ל as all the other editions and Tusufot have it.

The end of this Responsum seems to contain a reference to Saadia's Arabic translation of the Books of Chronicles, of which nothing is known ${ }^{1}$, but the text of the fragment is unfortunately in very bad condition, and therefore this fact is not very certain.

## (Leaf 3, recto.)




גירושין:

5 בימים נחלק בבתיבתו לישני חלקים עזרא ״יחס בו ער ולו אחתים

[^5] שלמה לבנות את בית האלהים במדה הדאשונה כי הם היית בידיהם מרה אחרת וכך היה הדבר כי משהה רבנו² נתן לישראל

 אורין ותומין כאשׁר היה הראשנה ויגורו פן יהיה בה מעט חסרון והסבימו והוטיפו עליה חצ . . . ע . . . . . ${ }^{3}$ ובמרה השניה שהוסיפו עליה חצי אצבע מדדו לבנין בית שני וגם עשו אמה אחרת שלישית 515 שהוסיפו עליה הצי אצבע אחר ולא בשלישית היו מדידות הבנין אילא בה היו משתלמין . . . . מנין ${ }^{4}$ ועל פיה מחשבין להן שכרן להתרחק מן המעילה ומדידותן . . . . . נונית ${ }^{5}$ היתה אֵשר אמרנו כי יתרה על של משה הצי אצבע . . . . . ${ }^{6}$ היתה להק אמה אח אחרת חסרה מזו טפח אחר שיש בה מע מידת דברים ידועים ${ }^{7}$ וגם היא
 מפורשים במשנתנו בסדר טהורות במסכתא כלים 9 רבי מאיר
 7..... . . ${ }^{13}$. . . . . . . . . . . אֹמּ רבי יוחנן אמה בת עת . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## (Leaf 3, verso.)

ורחבו שיׁטה עומע פ${ }^{19}$ מי . . הה 20 להודיעך שהּלכה ברבי מאיד : וגם פרשו מפני מה נקרית בינונית מפני שיש שם שתים אחת של משה חסרה ממנה

 במטבתא כלים＇צהתי אמות היו בשוּשו הבירה אחת על קרן מורחית צפונית


 אמברו אחת גדולה ואחת קטנה אילא כדי ישּהיי האומומיץ נוטלין







 אמּ בדי שידעו מאיק מלכות עליך שּׂ＇וידוו כל עבדיך אלה אלי והישתחוו לי לאבור וג＇ואילו לדילי ．．．${ }^{13}$ קאמליה רבי יוחבן אוביר מהבא ויד יה היתה אל אליהו


 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．
 25 אשּר שהאלת ．．．טנוב ${ }^{23}$ האמור בדברי רחבעם ד ד ．．．．．．．．．．．．．

[^6]
## IV.

Fragment T-S., paper, eight leaves, size $9 \times 14 \mathrm{~cm}$. , is written in the cursive hand of the thirteenth or of the twelfth century. The letters often run into each other, which makes the deciphering of the MS. difficult. Moreover, the copyist was negligent, and although there is evidence in many cases that he was well able to mark clearly the differences between, and $\urcorner, \beth$ and $コ$,$\urcorner and \urcorner$, yet he often so writes these similar pairs of consonants that they cannot be distinguished from each other.
The fragment represents the remains of a collection of Geonic Responsa, and contains forty-two Responsa, which, with the exception of the first two, bear the name of their writers, Zemah ${ }^{2}$, Sherira, and Hai.
Below, I propose to give a brief résumé of each Responsum, together with parallels to them found elsewhere in Geonic literature.
r. The first Responsum, whose beginning is missing, deals with the use of raisin wine for Kiddush, and for the Seder. Isaac ben Gajat, in his שערי שמחה, p. 2, quotes the decisions of the Geonim Paltoi and Zemal on this question, and the same decision of Zemah is cited in the Geonic collection חמדה גנווה, 35. But in both these collections the wording shows variations from the form given in our fragment. Notice particularly the addition occurring in our fragment, according to which raisin wine made by Gentiles is prohibited ${ }^{3}$.
2. According to this Responsum, one who eats bread baked by a Gentile is not subject to the punishment of flagellation. The same opinion is attributed, in the הלבות תסוקות, 26, to the Gaon Rab Amram. But while in the

[^7]latter the פקט, the final, authoritative decision, is stated simply, without argument or explanation, our fragment goes into a discussion of the points leading up to the decision.
3. The Responsa from the third to the eighth, inclusive, deal with טרפות, and are ascribed to Sherira. The first of this group, on I59, only in these works the Responsum is attributed, not to Sherira, but to Hilai Gaon and Isaac ben Jacob Gaon respectively. It is noteworthy that Hai Gaon, who,
 makes no reference to his father.
4. On הרוטי בריאה. This Responsum is found also in $2 "$ I $_{16} 6$, and there it is ascribed to Gaon Natronai. Tho quotation at the end of the Responsum, 'האי סירבא ובו, is found neither in the Talmud nor in the Geonic literature known to us. Most probably, however, it was taken from some Geonic הלכות טרפות.
5. In this Responsum Sherira renders the very important decision that the $N$, עי: if on the right lung, is to be counted as one of the five "ws. Rashi on IIullin, 47 a, argues against this decision, which he states he had found
 our Responsum before him, for there are several Geonic decisions to the same effect (for which see, for instance, Harkary, Rexponsen der Geonim, I83, and Responsum IS of our fragment).
6. This is the only discussion of פירבּ דעיעוני in Rabbinic literature, and it is therefore curious that none of the old codifiers has any reference to this decision.

7 and 8. In $0 / 7,32$, the pos of these Responsa is given on the authority of Hilai Gaon, but in a very corrupt form, and it is to be corrected according to the text of our fragment.
9. The group 9 to 29 is ascribed to Zemah Gaon, but it is extremely doubtful whether all these Responsa issue from the same authority. The first of the group,

No. 9, codifies the Talmudic discussion (Hullin, 56a) on . נפל לאורו

10-II treat of שמוטחת ירוטת and and in both cases the Gaon decides against Rab (Hullin, 57) in opposition to the general rule, הלכתא כרב באיסור.
12. This Responsum is found in $\Xi$ "ה, 35, where it is also ascribed to Zemah Gaon.

12 a . This Responsum is a reply to the question about the slaughtering of a bird whose windpipe has no cartilages (טבעת). The Gaon maintains that the case is impossible. It may happen that the cartilages are small and thin, but they cannot be lacking entirely.

I3. The thirteenth Responsum deals with סירבא דריאה. The Gaon decides that any טירכא makes the animal טרפה.
14. This is identical with Responsum 14 in the $\boldsymbol{I}^{2 \prime}$, where it is ascribed to Natronai.

I5 is the well-known Responsum on דירכא דליבא, I 15 , and Isaac ben Moses' אור זרוע, 3II) given in our fragment in a much correcter form than in the other two sources. The statement at the end of our Responsum, which does not occur in the parallel sources, is of historical importance : ומר רב סמונאי כותיה הוה סבירא ליה ודלא כתב לכם דלא רישא אלא לא .ריש כלא דהוה ליה ${ }^{1}$ רא ראשונים ואחרונים וכו' . From this we see that Rab Semonai was a Resh Kalla, and also, that even in cases in which he consulted the Resh Kalla the Gaon did not refer to him.
16. This Responsum, on שיפולי הריאה, seems to be directed against the divergent opinions of other authorities. See I"N, I, II2 a, and II4 a towards the end.
17. The Gaon decides against Rab in the case of סבין של עכו"ם (Hullin, 8 b ). The justification of his decision lies in the fact that the opponent of Rab, Rabbah bar Hanna, or, as the Gaon reads, Rabbah bar Huna, is one of the later authorities, and the rule הלכה כבתראי applies. This statement of the Gaon is of great importance, as,

[^8]according to the older authorities ${ }^{1}$, the rule cited applies only to a difference of opinion among later Amoraim.
18. This Responsum deals with the same subject as the fifth of our fragment, the latter by Sherira. There is a difference of opinion between the two Geonim. According to the fifth Responsum the עינונית counts with the right lung only, according to the eighteenth it may be counted with either the right or the left lung. There can be no doubt that Responsum 183 in Harkavy, Rexponsen der Geonim, should be corrected in accordance with the text of our fragment. They must be identical with each other, both having the same anthor, Zemah Gaon, but the text as printel by Harkavy obviously contains a contradiction.
19. In the nineteenth Responsum the Gaon decides that an animal is not made by eating or drinking prohibited food immediately before its slanghter. The assumption is that the tissues have absorbed and assimilated the food-material, even though so short a time passes hetween the taking of the food and the death of the animal.
20. This Responsum contains a curious explanation of the prohibition בישר בהלב. Proceeding from the Talmudic statement (Ǎulukh, 9 a) that milk is only blood modified, the Gaon maintains that in eating meat and milk together we are violating the prohibition against the use of blood. Obviously, the Gaon believes that milk lrought into contact with blood regains its status as blood. Unless we assume this reasoning on his part, we would expect milk to be prohibited in all circumstances.
21. Here the Gaon gives a somewhat rationalistic explanation of the $\boldsymbol{\pi}$ ט $\boldsymbol{\pi}^{\prime \prime}$. He formulates the principle that any disease which results fatally in man disqualifies an animal affected by it as food.
22. The Gaon decides, on the authority of the Talmudic

[^9](Ketubot, 94), that the heirs of a man who has left a single dwelling house are not obliged to let his widow occupy it. If her sustenance is provided for, she can be made to return to her father's house. This decision does not apply to a case in which the estate owns several houses.
23. This deals with the case of a widow who prefers to be maintained by her late husband's estate to having her dowry paid out to her. The practice varied in different parts of Palestine as well as in different parts of Babylon. In the latter country, with the exception of Nehardea and its district, the widow was compelled, in the time of the Amoraim, to accept her dowry (Ketubot, 54 a). For his own time the Gaon decides that in Babylonia the old practice with its exception should be continued, but beyond Babylonia the widow's preference was to be considered. However, the Gaon's decision was not universally accepted, as may be seen from Harkavy, Responsen der Geonim, 389. Comp. also Alfassi on Ketubot, 1. c.

24-25. The next two Responsa also deal with dowry rights, in connexion with Ketubot, 54.
26. Here we have a lengthy discussion of the dimensions of the two tablets of the Law. The subject-matter and the temper of the discussion make it highly improbable that this Responsum is genuinely Geonic. Furthermore,
 Responsum down to the end of the eleventh century. It is possible that חנניה is a copyist's error for who is mentioned by the Geonim Natronai and Zemah (see Müller, Mafteal, pp. 121, 149) ${ }^{1}$. It should be noted, too, that the statement here attributed to Nathan does not occur in the 'Aruk, which throws further doubt on the reading יחיאל.

27-30. These Responsa deal with mourning ceremonies,

[^10]and, with the exception of No. 28, are found in the Geonic collection עערי צדק, III, 4, 8; III, 4,4; III, 4, 5, where they are attributed to the Geonim Paltoi, Natronai, and Hilai respectively.
$3^{1-32}$. Both these Responsa bear the superscription "לרבנו דה, and all the Responsa that follow, up to the last, lack a supersoription. It remains doubtful, therefore, whether all the following Responsa are attributed to Hai Gaon, or only the two actually bearing his name. The first of these two Responsa is found also in $\gamma^{\prime \prime} \ddot{,}$, III, 4, 6, and is there attributed to Paltoi Gaon. The other, which is written in Arabic, will appear in the next article of this series.

33-35. This group of three contains explanations of certain difficult words in Gittin, the most noteworthy among the explanations being of the word warbs. According to the Gaon the Amoraim possessed a sort of digest of the most important parts of the Halakah, and this they called מנילת.
$3^{6-40}$. This group of four Responsa deals with certain laws of clean and unclean (טומאה). In Responsum 36, the Gaon calls attention to the fact that vessels belonging to Gentiles are not unclean by reason of their owners, but only because they may have been used for prohibited food. He supports his opinion by reference to the Talmudie statement that the corpse of a Gentile cannot defile (המת הגוי אּמ מטנם באהל; compare Yebumot, 61 a, Bubu Mesia, $11+b)$. On the other hand, the Gaon is very strict regarding טבילת בעל קרי, which, he insists, must precede even the benediction over food as well as any other prayer. It is worth calling attention to the Geonic opinion concerning .אוכל חולין בטהרה. After the destruction of the Temple it ceased to be a possible practice. At first a few Perushim, who led a completely isolated life, succeeded in maintaining the practice, but later it became absolutely unattainable.
41. The last Responsum is a very lengthy though clear explanation of the Talmudic topic ערוגה in Slubbat, 85 a-

85 b. Rabbenu Hananel in his commentary on this passage refers to Saadia's explanation of it, but the few quotations adduced by Hananel do not justify us in ascribing the Responsum to Saadia. Hai Gaon also has a long Responsum on this topic (see Harkavy, Responsen der Geonim, 425 ), his explanation differing from that given in the present Responsum, which tends to strengthen doubt as to Hai's authorship of the latter Responsa of our fragment. At the end of Hai's Responsum as printed by Harkavy, there is a reference to a strenuous but vain attempt to explain the same topic. Possibly Hai had in mind the Responsum in our fragment.
(Leaf 1 , recto.)
 פרי הגפן ומקדשין עליו בין בשּבת בין בפסח ומבדילין עליו ואסור ליקחו מן הגוי
 וישּהאלתם על אודות הפת דע בי גירה היא שגורו עליה חכם' 5 ואסור לפקפק בה שבכך אמרו חבמ' גזרו על פיתן מישצום שממנן ועל שמנן מיישום יינן ועל יינן מישום ״י" נסך ועל ״יוֹ נסך מי״ום בנותיהן ועל בנותיהן
 דבר אחר אמ' רב נחמן בר יצחק גזרו על תינוק גוי שמטמא בויבה שלא
 סו איֹ עליו מלקות אלא מוכיחיץ אותו ואומר' לו אל תהי רגיל ליציצות בן וקל



 55 יצמועה טבּי תלביד דבמ' הבורה הוראה ואוכל בת ישלגוים לא תהמרו שטוועה מפבי בבית המדריש ולבך האובל פת ישלגים אה"; עלי מלקות אלא תוכחה בלבד

## שיאלה ען ${ }^{7}$ רבינו שרירה הגאון זי


 אבל בקדירה אשור לבשלה כל עיקר שֵה'ל רוחחות היא כבדא וכחלא וכבתא
 בין בלב ואאחן חוטין אין בהם קיטא ועד יטּיבטים טבח ידו ליבדוק מתפרקין



 תרתין מימינה מיצטרפה עיצוניתא בהדיהו או לא א׳ הֵישתבח עיעוניתא
${ }^{1}$ Baba Batra, 97 b. $\quad 2$ Shabbat, 17 b. $\quad{ }^{3}$ Read הילכך.
${ }^{4}$ Read אngn אה.
${ }^{5}$ Aboda Zara, 38 b.
${ }^{6}$ Aboda Zara, 35 b below. Our texts read: : השתמצו בהדיה דאיבו, which
can only be translated: "Do not speak to Ibo." See, however, R. Samuel
Edels ad loc.
${ }^{7}$ ع ع : from.
${ }^{8}$ Hulakot Pesukot, 43 : הדרא רכפהא, but Hemalah Gemuzah, 159, has it like
our fragment.
9 Read בריאה כך ראּיצו שמותר. ${ }^{10}$ Readullin, 47 a.

## (Leaf r, verso.)

מישמלא מאیי ואומא דריאה לא הויא ממנינא דאוני או לא כך למ למדנו אומא



 עינוניתא עמה וטריפה היא: ובהדי דימיץ גופה מאי טעמ' מיצטרפּא אימא ביריה בפני עצמה היא ולא מיצטרפּא ולא אפמילו בהדי ימין לא קאמרינן

 oו ומדלא קאם' ליה דהבין בירייתה כך יצירתה אלא קאמ' הני בירייתה הבי אית ומית להו שמעינן מינה דהא עינוניתא יתירה היא ומשום הבי מיצטרפא עם אוני וכשמצטרפת אין מצטרפת אילא שלימין שמקומה שם הואו
 או בכל דדבק ההוא הוטא טרפפה או לא הכי אמור רבנן כל סירכא דהוי
 כולה סירכא מתרבא דליבא ואפה (?) וצדדין דידה סירכא מן טרפּא דליבא vii
 ראינו דאונא דסריכין מאומא מתחה כהלה וער סוף טרפה ואם לאו לאו סריכה
 רביתא הוא ומפרקראנא ${ }^{4}$ אונא מן אומא מוא צריכה בריקה היבא דסריכה vili מפרק לה מהיכא דסריכא או מבצביץ טרפה ואם לאו בשרה והיכא
 וסתמיה קרום שעלה מחמת מכה בריאה נידון כריאה וכשרה אבל ודאי וֹאי 25 ליכא מכה א׳ נמי שלא במקום רביתא ועלה בה קרום אחר דלאו קרמא

ראהשון דהוא ביתונא דריאה טרפה:
תמת

[^11]
## (Leaf 2, recto.)


Ix ובהמה שינפלה לאור צריבה בדיקה בבני מעים אמרו בלב ובקרקב; ובכבד
 דעברח אור בהון פסידא ופסולין עוף מבהמה שישׁ בו בני מעיץ אדומין 5 ובני מעיץ ירוקן" ובדקינן כמה עשאמרנו אמ' ר' יוחנן משום ר' יוסי בן בן יהוישע
 כי אביר' אדומיץ כשרה בלב ובקרקבן ובכבר ובהמה בני מעיה כולן אדומין

 סו בבהמה לא דאמי דשישמוטת ירך בבהמה מילתה פטיקתא היא

 דעוף גבי כבהמה דאמי דתאני לוי כל טרפות שממנו חבמ' בבהמה בנגדן
 5
 אבא ולא לדרב הונה אמ' רב מאי טעוֹ חרא דרב ירמיה אמ רב כב כל אלו קא אביל שממוטת ירד בבהמה כשירה שׂמוטת ירד בעוף וכול ולית



 הیא רחלת ואחר כך מתה הא נמי דקא אמרת דניקדרד קנה ישלה בתוך

 צריך לבדוק בריאה שלה דאט่ רב יהודה אמֹ רב שׁמוּטת ירך בבהמה טרפה
 אמצ' חיבדק וקאמט יותנן תיבדק וחזקה אמ' אהּ ריאה לעוף ור יותנן אמ'

[^12](Leaf 2, verso.)
 מא׳ טעמ' א"' לו לחמר אמֹר חגא דואיל ורוב צלעותיה מגינות עליה ור' חקיה ורה


 דקם להה שמואל כותיה וקאמרי תרויהון תיבדק וליתא לדרב והיל בשמואל וֹל וֹל יוחנן דאמרי חיבדק וכיצד בודקה מביא שפופרת שלקנה דק ומבניסה
 מרה בכבד שלו בודקין בכבד שלו במקום מרה וכיצד בודקה מוציץ אותה פלות סו אם יש בה טעם מר אומרין מרה האו ומיבלע בלעתיה כבדא למרה ואי לא מריר טרפה דתאני לוי כל טרפות שמנו חכם' בבהמה כנגדם בעוף² : ושכתוב עוף שאیין ניכר בו טבעת גדולה כשל בהמה מהיכן מקום
 סוף טוף הכרה יש וניכר קנה שלה וניכר טבעת גדולה מיהו צוריך



 אלא שלא כסדרן אבל כל סירכא דריאה טרפה ובן ריאה דסריבא 20 בגרגרת או בשמנונית דגרגרת אין לה בדיקה וטרפה ולא משתכח וע אלא באונא עליונה דימין שהיא עולה עם הגרגרת: ושתי ערוגות שלריאה שיהן אומי אחת מיבן ואחת מיכן וביניהן סימפוּו ושמנונית שהוא דבוק בשידרא ונימצא סירכא דריאה באותו סימפון אם דבוק מעיקר הלב ובא לו עד למםה אוֹ בך נבראת ואם מפוצלות במו
 ואיק לה בדיקה וטריפה: ושפירשתם שאדונינו מר רב יעקב גאוֹ התיר לנו לבדוק אותה טרפשא דליבא עכשו כתבו לנו מנהג שתי

[^13]
## (Leaf 3, recto.)

"ּבּבות ואם אתם בודקין בסירכא דסריך בטרפּשה דליבא או לא והתחהקו בדבר זה יותר מדאי כדי שלא יתגודדו קהלות ישראל




וטרפה שהללבה רוחוחות הא חלב העשעי כבובע אינו סוחם

二氵 ניקבה הריאה ואם תאמר בדקה ולא ניקבה ואין אני קורא


 מט:בּר חברתה דריאה דקאמורי' אבל כסדרן מקום רבביתה דוא ולא אמרי' הבי דקימ' לן ה'ל חלב העישוי כבובע אינו טותם בדיקוּ 51וחה הוא טרפּשא דליבא1 לפּבך טירבא דליבא לית ליה גיקיקר

וטרפה ובך מנהג שתי ישיבות דסירכא דליבא לית ליה




 ומה היה מתיר אם הן יודעים בן גמי היינו שומעין שמתיר 1

 52 התיר לבדוק טירכא דליבא וניבנםו אנלו מר רב האיבומי ומר ומר רב
 בודאי שמעצנו שאתה מתיד לבדוק סירבא דליבא אמר לחם לא
${ }^{1}$ Hullin, 49 b .
${ }^{2}$ Ibid., 48 a.

## (Leaf 3, verso.)

יודעין
פירבא ממש שנסרך בטמּוּ כחוט אנו מתיר והאומרים משמי אין כיצד אני טתיר פעמים שיש בהמה ששמנה יותר וירבה חלב שלבה ומתוך שדחוק הוא באוני דריאה ובעינוניתה דורדא וירבה הרבה וידבוק
 5 שלריאה ומנענעה יפה יפה מתפרק חלב מיד מן הריאה ואימו צריך
 שניסרך . השיבו מר רב צדוק שיאם כך אתה אין אנו חלוקין עליך עכשיׁי אם ירצו מן השמים ויבואו שאלות הללו אצלבם הוכיחו אותם והודיעו אותם מה שחקקנו לכם ומה שהודענו לכם מנהג שת שת oו ישיבות ואפילו מר רב יעקב גאון שבצים מכוחו הודענו אתכם מו
 שבודק טירכא דליבא שלא יעבור על דעת שתי ישיבות ואם חם ושלום עושין הודיעום שייש מן הדין לנדותם ולהלקותם ועוד אפבי מר יעקב עמר בדבריו כמה שפירש בשאלות שלו ולא כמה שׁשינה

 כל בני דורו ואין בשתי ישיבות שעישה כמותו ולא עוד אלא שכ שכת


 הוה סבירא ליה ודלא כחב לכם דלא רישא ריא אלא רי ריש כלא דיא דהוה ליה
 יהודא׳ איכא למימר דלא אמרה מר רב יהודאי אלא מלא מילתא מיסתברא ליה ולא קיבלוה בניה דריה מיניה ותליא ${ }^{4}$ במר רב
 xvi
 וכך מנהג שתי ישיבות ואין מודדים באצבעות בלל:

| ${ }^{1}$ Ketubot, 21 a. | ${ }^{2}$ Read |
| :--- | :--- |
| ${ }^{3}$ See p. 21, footnote. |  |
| ${ }^{4}$ Read int. | ${ }^{5}$ Pesahim, 112 a. |

## (Leaf 4, recto.)


חונא אטמ מידיח1 כמאן בה עבדינן והאל כמאוֹ כך ראינו שהּל כרבא בר רב
 וכל שכב דקם לחו ראבינא כותיה דקאמר : רב אט קולף ורבא בר רב הונא 5 אממ מידיח וקאמרי בהא קאמיפלגי דרב דאט קולף קאפבר בית שהחיטה רותיח ורבא דאמ מידיח קאפבר בית שחחיטה צונן ומטקינן דכולי עלמא בית עשחיטה צונן ומאן דאמ קולף דוחקא דסבינה בלע ומאן דאטמ מידיח קפבר טימציץ אגב דטריד לא בלצי והיל' פותיה דרבינאה xvil ום דימינה ואיכא ב'מין תרחן אוני והא עינוניתא מצטרפּן ליה לתלת אוני




 לה לטומאה דאמוֹ רבא כשׁם שטומאה בלועה אינה מטמאה כך טהורה









 וכך הל: ודומצה דרא" לקיבה דמבישלין לה בחלבה משום ישכנוס במעיה xx אבל כחלא דלא בטיל חלביה משׁום שיצּא בנס במצָּיה אמרו חכמ'
${ }^{1}$ Hullin, 8 b.
${ }^{2}$ So reads MS. H in Rablinoviez, Dikuke Suforim, the editions have , רבה בב״ח, who was a contemporary of Rab.
${ }^{3}$ This reading is not found either in the editions or MSS. of the Talmud. Compare also Rashi, ad loc. ${ }^{\text {Hutllin, }} 47$ a.
${ }^{5}$ Sic! ${ }^{6}$ Hullin, 7 I a ; but רבא and not Mishnah Nazir, VI, I.
${ }^{8}$ Parah, IX, 5, comp. also Pesahim, 18 a. ${ }^{9}$ Erubin, 96 b.
${ }^{10}$ Read $\boldsymbol{F}$ a twice, to complete the clause before it and the clause after it.
${ }^{11}$ Erubin, 46 l.
${ }^{13}$ Read דנא.

## (Leaf 4, verso.)

למה אסר ללגּ הקבהּ עלינו הבשר בחלב שהחהלב פעמים הוא דם ופעמים





 זה הבלל בל שאיץ כמוה חייה טרפה 4

שכל דבר שהוא נופל בגופו שלארם והוא מת מת ממנו אסר עלימו בבהמה


 נקובת קרום שלמוח גיקב הלב לבית חללו כיון שליבו שלאו כמם ניקב מי־ הוא מת וכיון הבהמה הריאה שניקבה תירע לך על במה מכות וכמוה פצעים וכמה שוטים נופלים על גופו שלאדם ואינו מת מת וכיון שמבין אותו על הריאה שתים שלוש מיד דוא מת ובן כל שמונה עשוּ ערה טרפות



 יכוליך יתומים לומר לאשת אביהן אילו היה לאבינו ג' ד' בתים היה לך ליטול אביך

אחד מהם עכשיו הרי את רואה שאין לנו אלא ביא בית אחד לכי אל בית ואנו משגריץ לך מוונות אית לה שמשמגרין למקום שהיא ולית הית


 ה'ל כאנשי גליל: בבל ובל פרוארה וכ'ול’ וה'ל זו שאלו אנשי בצרה


## (Leaf 5 , recto.)

 נהגו כרב נהרדעת וכל פרוארה נהגו כבשמואל אגו שמרוחקין מרב







 ויוחיבה



 15 רב יוסף ביחלה ופירכיסה א"ן לה מוזונת אילא ייש לה מוזנות וیאן הלבה
 אממּל ינאי ת:אי כתובה בכחובה דאמי למאּ נפקא מינה למוכרת
 בגיה לאחר מ״תת אביהן אותה תוכפת ישלה כעיקר כתובה ואם ה"
 ליטול כתובת אימון ביון ישמובר ישדותי לאחר ואיק לו בביתו אלא


 25 טרפה ממּ״עבדי 5
${ }^{1}$ Ketubot, Mishnah, XI, x ; 95 b.
${ }^{2}$ Ibid., 54 a.
${ }^{3}$ Ibid., 54 b-55 a.
${ }^{4}$ Ibid. 90 :
${ }^{5}$ Ibid., 55 a.

## (Leaf 5, verso.)

 שורות היה בלוח עשר שורות כשתחלק שׁש מאות ועשרים לעשר שורות נמצאת השורה ששים וששתים אותיות והאות כמלא אמות במבע ובין
 5 רווח מאה ועשרים וארבע אצבבעוח וארבע אצבבעות מלמעלה וארבע אצבבעות מלמטה וארבע אצבעית מקום אחיזה הרי שתים עשרה אצבו מבעות הוסף אותם על מאה ועשרים וארבע נמציאו כל האצבעות באור ורך השורה כתב וריוח שלמעלה וישלמטה וישלאחיזה מאה ושלשים ושיש ושי אמבעות

 שורות וארבע אצבעות מפי3 הרי עשרים וּשמונה אצות הצעות ברוחב
 ואצבעות שבפה ושבפה שהן עשוּרים ושמוונה אצבעות ברוחב הלוח ובאורך שורות הלוח קלוֹ עשרים פעמים מאה עושין שמוּ שונה
 על שבעים וששׁה מאה הוסף אותם על תשע מאות הרי אלק שמונה
 ושימונה הרי יש לך כל שורוח הלוח הלוח אורך ורוחב הכתב וריוח ואצבבעות





 25 מהם עשרים וארבע מאות אצבעות על מאתים זרתות נשים נשארו שמונה מאות ושלשים ושתים אצבבעות חלקם לאילו שמונה

[^14](Leaf 6, recto.)
 חתוּשים לחמישּם זרתות הרי מאתים וחמישים צישארו לך אר ארבעה פעמים

 $5{ }_{5}{ }_{5}$











 מאות אמה זה אהאה טרובעת בתברייתה ייש בה ארב: זרתות וצורתה
 והאבשה נמּצמוּ ד זרתות בידך מאות אמה משמונה שלשים ושישתים מאות זרת וישלשים


 25 כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה ${ }^{1}$
גxwil



(Leaf 6, verso.)

XXVIII אבל הוא או משום כבוד דבר זה כבוד שנינהו שקורעין וחולצין בחולו שלמוער
 קורעין ולא חולצין ולא מבריץ אלא קרובין שלמת ${ }^{1}$ וֹ ועאי תנחומי אבלים² ברכת רחבה כדקאמרינן אבילים בעצרה ואין אבים אבלים

 הנך דאמרי' زֹתֹ רשות ${ }^{5}$ נעילת הפנדל ותשמיש המטה רני רחיצת ידים ורגלים


אבל בצינעה ואפילו פחו דחובה נינהו לעשותן מאי נינהי פריעח הראט והחזרת קרע וזקיפת המטה בצנעעא נוהג וכל שבן תשמיש המיש המטה

 הבנסת או בביתו ותוב ער כמה ימים עושין דבר זה ותוב כה הן אומרין
 נשמתו שלאדם מתאבלת עליו כל שבעה ${ }^{6}$ שנאה אך בשרו עליו יכאב

 ההוא מת שׁאין לו מנחמין דשכיב בשיבבותיה דוֹ יהודה כל יומא הוה מוה מיכנף






## לרבנו האי״






 וטוהארתה ויגוז לה אלתויג ולא יחרם דלך

## Hebrew Translation ${ }^{2}$.


 הצבבור ובמען התבלה . אבל יוחד לו מקום ואל יה יה לו מגב עם


 להההירו לבלי נגוע בו ער אוּר ירחם אלהים עליו ויחוירהו לבריאותו ולטהרתו . ומותר בנשצואין ${ }^{3}$ ואן" אסור בזה
${ }^{1}$ The eoprint, under the influence of the preceding line, wrote $\because=-$ instead of N , but noticed his error in time.
= I beg to acknowledge my indebtedness to $m y$ friend and colleague, Dr. I. Friedlaender for his kind assistance in translating the Arabic into Hebrew.
${ }^{3}$ The Arabic text has "marriage," and according to it I have

 to the Gain would then have some justification, as there are eases when a person in a state of impurity is אשור בהה"מ. Comp. Moüd Katan, I5 b, Pinker, $コ^{\prime \prime} 5$, supplement, p. 32, below, and $i i^{\prime \prime}$, 176 .
(Leaf 7, recto.)
כך פירוש מכילתא הלמות ברורות שמקובצות מכל התלמודר ונעשית כמוספתה
 ששלמידה היא כך מכילתא דוֹ זריקא מסכתא אחת מכל התלמוד כולו ונעשת

 xxxvi

 בהן הגוי שמא הניחום על פיהם בזמן שחן מגואלין בבשׂר נבילה וכל שאפמשר סו לו שלא לישחות בהם לא ישתה ואם נצרך אדם מניח טליתו או כסותו ביניהן אxxyif בבל התורה הטומאות הייצאות מגופו של אדם בן כת' בתורה דבר אל בני雲 ישּראל בני ישראל הם מטמאיץ בטומאות הללו ואין הגוים מטמצין

 16 ואין מטמא בלים כל עיקר אלא כנונע בשריץ דוא שכך אמרו חכו חכם בעל

 קרית שמעו בעל קרי מהרהר בלבו" וג' ואם אמין לו מים אוכל כסדר שאמרו 0ב חכמ'5 בעל קרי שאוין לו מים לטבול קורא קרית שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל פתו ואינו מברך לפניה אבל מברך לאחריה שתים: ושיעור שאין מים בינו ובין מקום מים ארבעת מילין שהחן שמונח אלפּם אמה שכך אמרו חכמ
 כעינין אמ ל יוטי בר חנינה לא שנו אלא לפניו וגוּ מוּ מיל אינו חוּר אבל פחות


 סכנה אבל באן אתה אסור לאבול עד שתרחין אמֹ לֹ ינאי שמועתי שמחמירז
${ }^{1}$ Gittin, 34 a.
${ }^{2}$ Ibid., 37 a.
${ }^{3}$ Sifre, Num. 158; Abodah Zarah, 75 b, but in both passages כושוה and not כוזי
${ }^{4}$ Berakot, Mishnah, III, 4; 20 b.
${ }^{5}$ Berakot, $22^{\mathrm{a}}$; comp. Dikduke Soferim, ad loc., Tur Oral! Ịayyim, 88, and האשכול I, 1.
${ }^{e}$ Hullin, $122 \mathrm{~b}-123 \mathrm{a}$.

## (Leaf 7 , verso.)

בxxxix



 צלי אבל מבוישל במים הרי הוא כישר ודע בי אוכלין טמאין בחולין בולין אינן
 אבל בחולין לא אלא יאה ונאה לאבול חולין בטהרה וכל ימי בית המקדיש


 Xlı خֹ






 אחת






 התקץם האלה אנו בערישּי; את מדת הערונה בין בהישבון בין

[^15]${ }^{2}$ Exod. xxviii. 32, where our Targum reads ${ }^{2}$. הורא 'הי מיק
${ }^{10}$ An abbreviation?
(Leaf 8, recto.)
בתבנית צורה ביצד בהשבון ערוגה עההיא שישה על טשׁה טפח הרי בן בן
 טבלה פנימית ד' טפחים: והאיך זורע אותה מניח טפח ומחצה מבל זוית
 5 מינים ואף מחריב טבלה תיכונה שאין זורע בו מאומה וזורע את הת הזרע החמישי וביצד בתבנית צורה אֵי זו היא הערוגה לו' סימנים האילו הן הן גופה שלערוגה ב' מהן הקשורין אילו באילו הן הן טבלה ד את הטבלה האמצעית ואין זורע בה מאימה ואף גוטש . . . . . . זויות מן خ צויות הכתוב עליהן אבגד טפח בקרן ומחצה מיכן ומחצה מיכן סמוך לו וזורע את הנשאר נמצא אֵּ בין זרע לזרע פחות מטפח: ואם היה לו גובל רחב טפח מכל טביבוחיה נמצצא גופה שלערוגה זֹ טפחים על זֹ טפח׳




 טפחים זורעו בכל רוח ג' מיבן זורע טפח ומניח טפח זורע טפח ומניח


 הן הן גופה שלגבל בי בנטויש הורע את הקרנות הכתוב עליהן אבנד

[^16](Leaf 8, verso.)
ועוד חצי טפח סמוך לכל קרן
וקרן ובגמרו את שאר הטפחים
לזרוע א׳ ולהניח א׳ ובנטשו עוד את הטבלה השנית שהחן ב' טפחים קשורים זה בזה ובזרעו את השלישית והרביצית יחד זרע
 זה מזה: וכל מקום צישר צוינו להחריבו בין בערוגה ראשונה

 זה מוה ואם צריך את כולֹ לבטלן עישוּת סברים הרבה ובּל וחדו





 והסבובה המקפת באמבע היא הענול והקישינו לו וכוֹל וכל

בארין ישראל אבל בחוצה מושום בלאים ער שיזרע וחרצן כר' יאשיהּ ${ }^{3}$


הדברים האלה 20 לאריץ אינו חייב

חטה ושעורה

[^17]
## V.

Fragment ${ }^{1}$ Am., paper, size $18 \times 13 \mathrm{~cm}$., consists of a quire of two leaves, of which the middle pages are missing. It is written in a square hand, but with a strong turn to cursive, and belongs to about the twelfth century. It represents the remainder of a collection of Geonic Responsa containing five Responsa by the Gaon Hai.

The fragment has suffered very much from water and dampness, which have obliterated nearly the entire first page. The names עיאש בר משה ,מבורך בר עמתראן, ,ישעיהו בן יהודה occur twice on the first page, in a document the nature of which I am unable to make out on account of the bad state of the fragment. On the last four lines of the page


 words enable us to identify the Responsum with that quoted by R. Isaac Gajet in his שערי שמחה, II, 59 a, in the name of Hai, in regard to the recital of the funeral prayer גאוֹ in our fragment Hai is meant.

Responsum No. 2, on the question if locusts belong to the class of prohibited food, has been published before, by Harkavy in the Hebrew periodical Ha-Peles, II, $47^{2}$, and by Schechter in his Saadyana, fragment 34, page 62. Our fragment offers better readings than theirs. Harkavy also published in Ha-Peles, ibid., the third Responsum, of which our fragment has preserved only the beginning.

Responsum No. 4, of which the commencement is missing, gives a short explanation of the passages in the Talmud Senhedrin, 54 b, and Niddah, 44-45. The literal quotations

[^18]from the Talmud in this Responsum are very interesting for the history of the text of the Talmud.

Responsum No. 5 deals with the question whether the rכרונות מלביות וישופרות on the Musaf of the New Year are to be said by the whole Congregation or only by the irn. A part
 I, 28, where Hai Gaon is given as its author. Hai's answer is that the additions to the מוסף של $\begin{array}{r}\text { should be recited }\end{array}$ only by the jm, and he adds, מעולם לא נעישה בן בישיבות, "that they never were recited by the congregation in the synagogues of the Academies." On the later custom, compare Jacol ben Asher, T'ur Oruh IIはyyim, 59I, and the authors quoted by him.

## (Leaf i, verso.)

## 




 5 מאי דאשכחנן לרבנו מר רב טעדיה וֹל דאט חגבים שמתו

 דאביל להו ובתודת איסור נהגו קדמונינו בהן יליף לן לן לג
 סו אסר חגבים מתים אלא ודאי כדגים דאמו בין לענין אבילתן בין לענין דמן ומנהגא דעלמא דמיתי ${ }^{4}$ שליפי חגבים
 מתים אסורין אטו לשחיטה מצרבי להו או לחניקה ביד ישראל ודשׂה
עדים שׁיורעים עדות בקנין על פה צריבי להעד
 עומד ${ }^{6}$ וכל מאי דדינינינן בשטרא דינינין ביה כשטרא
 20

[^19](Leaf 2, recto.)
אחר אין הבא עלי פטור מאי טעמאה מישום ישאין ישביבה חישובה מן
 ער שיהא בן ט' ישנים ויום א' והא מילתה בולה בנישבב אמורה ולא

 ער ישּגדיל ומטמא כנדה לטבא מ"שבב תחתון כעליון ופוסל ואינו מואביל= ופוסל את הבהמה מעל גבי המובח ונפקלת על ידו ואם בא על אהת מבל העריות האטורות בתודה טיתות ${ }^{3}$ על ידיו והוא

 מבן ג' ישנים ויום א' ובאישה תנן בת בת 'ישנים ויום א׳ טיתקד' בביאה ואם בא עליה יבם קנאה וחיבין עליה מישום איּת אیישׁ ומטמא את בועלה לטביא טישבב תחתון כעליץ ני"ּאת לכהן אוֹל" בתרו' ואם בא אליה א' מן הפבולין פםלה מן הבהונה ואם בא עליה או $15{ }_{5}{ }_{5}$ והילכתא ברב בהא מילתא דהבא על הזכור דאמר •4 תניא
 הבהמה בין כדרכה בין שלא בדרכה והאשה המביאה את בת בוֹ הבהמה בין פדרכה בין שלא כדרכה

${ }^{1}$ Mishnah Niddah, V, 5 ; Gemara, ibid., 45 a.
${ }^{2}$ This is also the reading in the first edition of the Mishnah (Naples, 1492, and in the edition of Lowe, hut the later editions of the Mishuat and the Talmued, including the ed. princeps of Nitheh (Soncino, 1487 ), have כאמיל בתרומה.
${ }^{3}$ Here again our MS. agrees with ed. princeps of the Mishnah, and with the edition of Lowe, all other editions reading מומתיש.

4 Sanhedrin, 54 b, below.
${ }^{5}$ Niddah, 44 b.
${ }^{c}=$ nizos; editions, incluling the ed. princeps of the Mishenah, read tewn.

## (Leaf 2, verso.)

כל א׳ וא' לאומרה ואֹעֹ שהוא עומד אחר שליח ציבור ומתםלל בלחש אותה מתפלל ואם התפלל שבע לא יצא יא ידי חובתו עד שיתפלל תששע אם בבית הכנסת ואם בביתו ואין במוסף שלריאש הצינה שבע כלל אלא אלו התשע יורנו ארונינו כן הוא אם לאו 5 מתפללין בחבר עיר איֹ היחיד מתפלל בלחש אלא שיבע בלבד וגם שליח ציבור אינו מתפלל בלחש אלא שבוע בלבו וכי וכשיורד

 סו כך בל יחיד ויחיר חיב רבן גמלי' אוּט שלוּ ציח ציבור מוציֵא את הרבים ידי חובתן וֹבחבר עיר קימא" ועל ציבור של שמקובציץ
 גמלי' סבר כל א׳ וא׳ מתפלל שבע ואיא אוּ מלו מלבות זברונות
 51 ידי חובתן ופטיקא הלכה כרבן גמליא בוב וכן המנהג (?) וצריך היחיד שיבויץ את לבו לשליח ציבור מתחלת ירידתו
 שהוא עומד בתפילה ועד סוף התפּלה ואי נמי לא מיצלי יחיד כל עיקר מוסף בריש שתת אפּ אפילו יצבע אלא שתיק ס2 ונחית שליח ציבור ואוּ תשע צבר יצא כל יחיד ויחיד

[^20]
## VI.

Fragment ${ }^{1}$ T-S., Loan 97 , paper, size $18.5 \times 14.5 \mathrm{~cm}$., consists of two leaves, written in a very ancient square hand of about the tenth century. It is the remainder of a Geonic Responsum dealing with the קדוישו. Its author is a Palestinian scholar, the pupil, or at least a younger contemporary, of Jehudai Gaon, the head of the Academy of Sura, about 760 . The writer of this Responsum describes Jehudai as " one who has not had his like from early times until this day, being great in the knowledge of the Bible, the Mishnah, the 'Talmud, the Midrash, the Tosafot ${ }^{2}$, the Hagrgadah, and practical law" (Ieaf 2 , recto, lines $26-28$ ). The description of Jehudai, which fills more than a page, is highly characteristic of the time and the country of the writer. The highest praise he has for the great Gaon is that " he never decided a legal question without having the authority of the Talmud and of his teacher, for his decision."

With regard to the supremacy of the Bahylonians, even in the Holy Land, notice the interesting information given in this fragment, that it was on account of the Babylonians who lived in Palestine that the liturgy was changed, and the "Kedushah" was introduced into the daily prayers, although in the original custom of the country, the Kedushah was to be found only in the תרחר of the Sabbath.

That the Kedushah was not recited on week-days we knew before (comp. Tosafot to Ḱcmhellitin, 37h, s. v. מכנק; Midrash , in R. li. J., XIV, iло; Muselet Soferim, XX, 7;

 was recited only with the This explains the introluctory formula קד' מוסף


[^21]The old introduction was undoubtedly נקדש, as in Ashkenaz and Roumania, or מקדישׂ, as in the Sephardic ritual, and כתר was originally used in Babylonia only on account of the influence of the Merkabah literature, and there nothing but was used, as can be seen from the Seder Rab Amram Gaon, and the Italian ritual, which is modelled after that of the Babylonians. All the other countries kept their old נקדשישׁ or נקרש, but when they yielded to the influence of the Babylonian schools and introduced the , שדוושת מוסף, they took over the formula it. In connexion with this I will state that the old editions of the Italian מחזור know only כתר for all the נקדישך ,קרושות in the later editions being due to the influence of the Sephardic Kabbalists, who offered explanations why כתר should be recited only in מוסף. The oldest Italian מחור known to me in which נקדישׂ occurs is ed. Venice ${ }^{1}$, 1626, Bragadini. But perhaps the Mahzor edited by ${ }^{2}$ אברחם חבר טוב is older than the one mentioned; and in this edition we have the marginal note on the יש נוהגים ע״ד האמת שלא :קדושׂח חול ללו כתר אלא במוספּין ובנעילה בי"ה ואומרים במקומו נקדישך

Another interesting point in our fragment is the tradition according to which the insertion of pad in the pan its origin in a religious persecution of the Jews. This tradition is found also in the Responsum of Sar Shalom Gaon ${ }^{3}$ (Seder R. Anram, page Ir, Pardes, ed. Constantinople, $5^{6}$ b), but our fragment adds some details not known before. It agrees with the other sources that it was a Christian persecution, but adds that the persecution ceased when the Christians were defeated by the Mohammedans.
 (MS.); (סרר ר' עמרם ; מחוור שירין ( 9 ) and the oldest ritual known, a copy of which is in the possession of Dr. Schechter. With the exception of the 5 г, I have used the first editions of the rituals mentioned. The third edition of מ' מ' משרו (Adelkind, Venice, 1544) has in the מקדישך for the Hazan! The second edition, and that of 1543 , printed inVenice by Elijah Levita, has כהר only. Saadia in his Siddur has קזריש only.
${ }^{1}$ The existence of this edition is doubted by Steinschneider (Cat. 2538), but the Jewish Theol. Sem. of America possesses a copy of the first part.
${ }^{2}$ He was active as an editor from 1595-1643. The copy of this Mahzor used by the writer lacks the title-page. The bibliographers know of no Mahzor edition by this Abraham Haber Tob.
${ }^{3}$ Comp. also Abudarictom, p. 64 b, ed. Amsterdam.
'Leaf i, recto.)
בהן באבות חחילה וסוף במודים תחילה וסוף גמ'י וקל וחו' ומה אם








 שיקבעו הלכה כבית הלל ישבך בתוב וסביביו נםערה וישאר מלמר ישהּקלה





 יהודאי זכר אד' וג' לברבה בל ברבה יטאינה בתלמוד אסור לברד אותה ואטור להיטיף אות אחת בא ולמור באי (?) לומר המולך







 שאתתה מוציא אות אותה בתלמוד ובן אמר מר יהודאי זל שיצגורו

${ }^{2}$ Berakot, 34 a, below. Our text reads בהוראה instead of ב.ב. Comp. also Rabbinoviez, Dikduke Soferim, ad loc.
${ }^{2}$ Sukkah, 37 b; Mishnah and Gemara. ${ }^{3}$ Berakot, II a, below.
${ }^{4}$ Read ומה ואה שאיך בה. The line under is to indicate that the writer left out some words.
${ }^{5}$ Baba Kama, so a. $\quad{ }^{6}$ Comp. Sanhedrin, 88 b.
7 A similar passage is found in the MS. of the Midrashl ha-Gadol, Dent. x. 17 , and probably it was in the original text of Megillah, 18 a .
${ }^{8}$ Read ${ }^{2}$ Berakot, 12 b.

## Leaf i, verso.)

מציחיץ אותן ליכנם שחרית בשבת לומת לומר ולזמר מעמדות
והיו אומרים בשחרית בשבת מעמד וקדוש ושי ושמע במוסף ולת
 אדום וביטל גזרותיה ובאו ישמעלים בים והניחום לעסוק בתורה מעו

 שמע במקו וכל ברכה וברבה וכל דבר ודבר כתיקון חֹֹוֹל במק
 שטמע או שיבת בישליש ראיאונות אלא ברכת שישת בתיקונה וברכת' םו יום טוב בתיקונו ואם אתה מוכיר שבת במגן או יום טוב במ'
 כבר היזכיר שבת בשלש ראישונות כיצד אומר ומברך ברכת



 שמע שמע מודים מודים ומפרקים דא הבי אנו לֹיה מודים ליה עיניינו מיחלות" ובל שכבן לומר זוברנו לחיים בגגן שהּיא בקישה
 02 לומר בסוף כל ברכה וברכה מעיץ כל ברכה וברכה אוּמי במּ במה דברים
 בברכת השנים ופרנסה בברכת רפואה דלאו מעין ברבה היא הרי
 לשאול צרביו בשלש ראישונות ובשלש אחרונות וכל (?) עיקר מפמי 25 שמערב שאילה בישבח ואפילו לערב שבח בשאילה ושה ושבחה בהודאָה והוראה בשבח והודאה בבקשׁה והוראה באמוצעיות כולן הרי זה מגונה אלא גומר כל ברכה וברכה כתיקונה ולחתום כמעיץ אוחה כותה ברבה אבל לומר שלא במעין אתה ברכה ולחתום שלא כאו כמעי״ אותה ברכה שהוא מזכיר אסור בא ולמד מאדם שנכנם לפני

[^22]
## Leaf 2 , recto.)
























 25 טובים בלבד ורברים הללו א"; מעי"ן אותן ומדקדק בהם אלא
 ער עכשיו שהיה גדול במקרא ובמשנה ובתלמוד ובמדרש ובתום:ות ובהגדות ובהלבה לטעישה ולא היה אוּ ומר דבר שלא

[^23]
## (Leaf 2, verso.)

טמע מפי רבו והיה גדול בקדושה ובטהרה ובחסידות ובענוה והיה מדקדק בבל המצות בולן והיה מאםיר1 את עצמו לשטמים והיה מקרב את הבריות לתורה ולמצוות ולא הניח כמותו אף אתם התבוננו לדבריי והבינו שם . .. ת שמעים וחכמים אתם והבינו 5 דבר מתוך דבר שכל הרברים הללו הין כולן בתלמוד ולא ניתן תלמוד אלאה להגות בו ביום ובלילה ולהבין דבר מתוך דבר ולקיים דיקרוקי תורָה
 כח:ט השערָה אאיֹ לו בדיקה בין דסריך תרבה דליבה ובין דסריד בשּׁולי דריאָה ובין דסריך בגבה דריאה בין דסריך בחיחוכה דאני סו ודוקא דסביך בבשרא נתקבצו עליו תלמי חכט ובקשו ממנו לומר לחן מהיכן הוא אוסר להן אותו אמר להן מן התלמוד גופיה אמר רב


 51 הבי אףף על גב דסביך נמי אמרינן ניקבה אית בה מלא תנן ניקב פסול ממפ:י שהוא שותת ונסתם בשר מפני ישהוא מוליד וזה הוא פוסל שחחוּר להכישירו זה למעוטי מאי לאו למעוט דה ולא למעום קרום שעלה מחמת מכה בריאה ממקום אחרב לומר לך כל היבא דאכאא סירכא דחתיכה דאוני דאמררנן דומן מגני עילויה ודווקא דסביך 20 בבישרא עוד מודרב יוסף דאמֹ רב יוסף קרום שעללה מחמת מכָה בריאה אינו קרום ד דביון דניקב אף על גב דמסתם טריפה היא מדתנן ניקב פםול ועור מדרב דאט רב נחמן הלב העצוי כמן קובע
 לבם אלא דבר שיש לו ראייה מ; התלמוד ולמדתי הלכה למעשה
 למעשה מרבי או שהיה בידי הלבה למעישה מרבו אין לא׳ רא ראייה מן התלמוד לא אמרתי לכם אלא דבר שיש לו הלכה מן התלמוד והיה בידי הלבה למ מרבי לקיים דתנייא́ אין מורים הלכה מפי מקרא ולא הלכה מפי משנה
${ }^{1}$ The Aramaic form, instead of the Hebrew מוסר.
${ }^{2}$ IHullin, 48 a. The reading of our MS., compared with the editions and MSS. of the
 editions have it. Rabbina could never have spoken to R. Joseph, and therefore f, יו N N is the correct reading.
${ }^{3}$ Hullin, 47 b.

${ }^{6}$ Comp. Baba Batra, $130^{\text {b. }}$.

## VII.

Fragments 'T'-S., Loan 90, 103, 104, 105 , size $19.5 \times 14 \mathrm{~cm}$., written in a square oriental hand of about the twelfth century. They represent the remainder of an index to a very large collection of Geonic Responsa. The Geonim by whom these Responsa were written are Doza, the son of Saadia; Sherira; his son Hai; and Samuel ha-Kohen, or, as he is usually called, Samuel ben Chofni. Some of the Responsa are written conjointly by Sherira and Hai; but the greater part of the Responsa lack the name of their author. One bears
 to בהלול בi יוסה. This was a contemporary of Hai, with whom he stood in lively correspondence (comp. Harkavy, Responien der Geouim, p.345), and accordingly "grandson" cannot have its literal meaning here, as there is about a century and a half between the time of Paltoi and that of Hai. I am inclined also to believe that this mpin did not live in Babylonia, but in Africa or Palestine. The reason for this assumption is his title 7 own , the hearers of which known to us from Geonic times are all scholars living outside of Palylonia (comp). Poznański in Z.II.B., VII, Iュ( $)$ ), and this notwithstanding the fact that the title originated in Babylonia, where at the close of the Tannaitic time it was conferred upon leading scholars like Shila she and Abha Arika (Hullin. 137 ; Letter of sheriru. p. 28. ell. Neubauer).
 the establishment of the academies in Babylonia the title
 later Gaon. In contrast to the Babylonian מתיבתא, the other academies were only פררא, and their leader

Among the persons to whom Responsa are addressed


[^24]שימריה ; בהלול בן יוסף ; משולם בן מרב אנקוֹונימום :נחום ; יהורה בן יוסף ; יעקב ב; נסים and Nahum, all these names occur in other collections of Geonic Responsa (comp. especially Harkavys index to his edition of the Geonic Responsa). Concerning משולם, there can be no doubt that it is the great Meshullam, one of the founders of Jewish learning in Europe toward the end of the tenth century. Our fragment establishes the fact, beyond a doubt, that Italian-French scholars stood in correspondence with the Geonim of Babylonia. The first Responsa by Sherira and his son Hai to Meshullam with reference to the text of the משנה, Zebuhim, 45 b, is especially interesting, as this reading of the Geonim was transmitted to the teachers of Rashi, and he refers to R. Meshullam in his commentary on Zebalim, ibid. Our fragment corroborates Rashi's statement and supports him against Tosafot(Mencluot, 109 b, s. v. בתזילה), who credited Kalonymus, the father of Meshullam, with the emendation of the מעש. It is noteworthy that the name Kalonymus is spelt אנקולונימוס, which suggests a Provençal origin for the name קלונימומס. The description of אוכא as a part of France ${ }^{1}$, אשר באריץ פרנגה, is due to the fact that, among the orientals, France was the general name applied to any Christian country of western and central Europe.

The statements summarizing the contents of the Responsa are very brief and vague, and therefore in many cases we are at a loss to say with certainty whether these Responsa are otherwise known or not. The compiler of the index gives only the first five or six words of the Responsa, and the name of the Talmudic treatise referred to in the Responsa. It is therefore obvious that in many cases it is impossible to tell the subjects dealt with in the Responsa. I have nevertheless given references to Responsa that suggested themselves to my mind as parallels, even though I may have been incurring the risk of error.

[^25]
${ }^{1}$ Moëd Kaṭan, 20 a; Ibn Gajet,
2 Turat Kohanim to Lev. vi. 2I, cd. Weiss, 32 d; Harkaty y, Ficiporsen, 328.
${ }^{3}$ Baba Batra, 168 b.
4 The passage referred to is not in Baba Butru, but Berakot, 30 b , and Menahot, 81 b.
${ }^{5}$ Soṭah, 28 a.
6 Hullin, 48 a. Our texts read ' $\pi$ (2 2 ( 2 , and Rabbinovicz, ad loc., does not give any variants.
${ }^{7}$ Bezah, IV, 7. ${ }^{8}$ Ibid., V, 4. ${ }^{2}$ Abodith Zarah, 46 a.
 2 and XVI, 4.
(Fragment 90 ; leaf I , verso.)
אלדרי אלרבע
שאאלות מרב משולם בן מרב אנקולינימוס ממדינת לוכה אשר באריץ פרנגה לרבנו שרירא גאון והאי אבי של

```
ותחזים
«
```

זה שאגו שונין בובחים אדם3 ונגמו מהו
סנהדרין" i בארבע מטתוח דוד למללד
5 ² i
ודמפרשי רבנן אטימון מעוח הניתנין
טוף ברכוח٪ ודאמטינן לעיץן בית הכסא
「 ז





ה"
ורהמריקן לעיקן עבברין אפילו מוגמי גוצי "

${ }^{1} 2 \mathrm{~K}=\boldsymbol{\square} \boldsymbol{\square}$
2 Zebahim, 45 b (Mishnah). Comp. introductory note.
3 ? Comp. the Talmudic passage referred to in the preceding note.
4 Sanhedrin, 64 a, Mishnah and Gemara. For nos. 2-4, see pp. 3-4.
${ }^{5}$ Baba Mez̧ia, 47 b.
${ }^{6}$ Berakot, 62 b.
7 Shebuot, 6 b. Comp. 'Aruk, s.v. . 7 , ed. Kohut, III, 506, and Wertheimer,

${ }^{8}$ Shebuot, 10 b, 1 a b; Wertheimer, l, c., p. I7.
${ }^{9}$ Gittin, 84 a ; Wertheimer, l. c., p. 18.
10 Horayot, 13 a, below. Comp.'Aruk, s.v. ‘£2ג, II, 233, and Harkavy, 195.
${ }^{11}$ Horayot, 13 b, below. Comp, 'Aruk, s.v. 7ק7, where Sherira's Respousum is quoted.
（Fragment 90；leaf 2，recto．）
${ }^{1}$ a
והא דגרסינן במנחות אמרי ליה יוחני
²ロMロ バ・
ראזרינן בפטחים בני חבורה נכנסיֹ
ת シー


דאטמריצן בהעציאו לו עריצא בההיא קר ．．
＇אמ＂ivi
חוּן מבפנים בחדא ויפונה גמר שת

シャッ゙ン
ערכים



פּ יצ׳ּאות הּשבת שתים
עשאלה לנהון וֹל בתרא
ר ראובן חוּ
．．．．．．נコロコ
．．．מחחילה וֹעּ
－：バণาコלボ
${ }^{1}$ Menahot， 85 a．Comp．＇Arut，s．v．יודי．
${ }^{2}$ Pesahim， 89 b，below；Wertheimer，l．c．，p． 19.
${ }^{3}$ The text seems to be corrupt．Moses is mentinned twice in Bekorot，in 44 a and 45 a ，but the words following give no sense．
${ }^{4}$ Yoma， 57 a．${ }^{5}$ Moëd Kațan， 12 b．${ }^{6}$ Shabbat， 2 a．
${ }^{7}$ Kead ，א，as in Fragment 105 ，Responsum 8．Baradan is a suburb of Bagdad ；seo Yaqut，I，552．The ב over ；\％he is the remnant of ארא referring to Baba Batra， 147 b，
(Fragment 90; leaf $\varepsilon$, verso.)
שאגלה לגאון זל ואב זל ערבי
 חנך עיף דאכלו חושלא בנהדרעא אלדרג באמם
שאלות מרב אלחבן בן שמריה וֹצלֹל לרבנו שמואל הכהן גאוֹ זל ביצה

הרוצה שיתקיימו נכסי
בתרא5
う
אמר רב נחבוֹ אמ שמואל בודקן לגיטין ולקיושישץ

על מה שבערב פסחים גער באומה ״"
ביצה
רבה ורב יסף דאמרו תרויהו סחוםּ כסא
${ }^{1}$ The dots are to indicate the reading אכרי והי.
${ }^{2}$ Ketubot, V, 8. Comp. the Geonic collection, 73.
${ }^{3}$ Baba Batra, 36 a ; 'Aruk, s. v., reads 'הושל.
${ }^{4}$ Bezah, 15 b. ${ }^{s}$ Baba Batra, 156 a.
${ }^{6}$ Pesalim, 118 b; Responsa of the Geonim, ed. Lyck, no. 13.
${ }^{7}$ Bezah, 23 a, top.
（Fragment 103 ；leaf r ，recto．）
שבועות ..... i
שטר שׂמת＇בו ויהא פל זה נאמן עלי
 ..... $\dot{\Pi}$שטר שטאין כתוב בו אחריעת הא קימלק
גטים ומיצעֹא וסנהדריץ33 ..... บ่
שטרא דכת＇ביה הבי זכרון עדות
408：；
כחן קטן שלֹא הגיע לפרקו מרו שיקרא
5 ..... ジ
ראובן ושטמען אהים דוו והיתה להם כצצר
בּา ..... ま゙
רחל החיתה לה חצר שטּנָלֹה לה בכתובתה
² ..... ¿ראובן תבעיה לשׂׂ במאה זוּ ואודי
שבועוח ${ }^{7}$ ..... 7
＇תコロ
ויגבגי אֹ
$i^{4}$ ..... เท่
נהגו אנמשי מקומעו שנוטלין בשר מן הטיבחה］ロמیכלைשבועות
1 Shebutot， 4 I a， 41 b ；＇ ；הרח， 88. ${ }^{2}$ Baba Mezia， 12 b－13b．
${ }^{3}$ Gittin， 39 a ；Baba Mezia，1oo b；Sankedrin，I5 a．
${ }^{4}$ Git！in， $59 \mathrm{~b}-60 \mathrm{a}$ ；Responsa，Lyck，94．
${ }^{5}$ Baba Meテia，107， 108 ；Kesponsum，Lyck，94．
${ }^{6}$ Baba Meテia，3， 4 ；Harkayy，Responsen，184． ..... 7 คาצ ทั゙ย่， 72 ล，no． 6.
(Fragment ro3; leaf i, verso.)
 מיצעא פי פלגה מלוה ופלגא פקודון אלדרג אלמאדם שאלוח בני ואדי אלקרי לרבנו שרירא
 אמ' רב פפא דיקלא ואלום ארעה ואסיק
${ }^{1}$ Kiddushin, 47 b ; Baba Butra, 76 b; Harkavy, 199.
${ }^{2}$ Baba Batra, 132 b; Harkavy, $220 . \quad{ }^{3}$ Hullin, 61.
${ }^{4}$ Menahot, 40-43. This Responsum is found in MS. among the Cambridge Genizah fragments.
${ }^{5}$ Baba Batra, 46 b. $\quad{ }^{6}$ Baba Mezia, ro8 b. Comp. Cassel, F" $2 \mathrm{n}, 9$.
${ }^{7}$ Baba Mezia, 104 b. Comp. Responsa, Coronel, 5.
${ }^{8}$ Baba Batra, 124 a ; Harbavy, 201.

## Fragment io3; leaf 2, recto.)

| בתובות <br> והא דאם ריש לקיש המוציא שם רע על |  |
| :---: | :---: |
| שנה |  |
|  | פיר' גפ דהא מתניתין התוקע לחך הבור פי אלמנחבלה איצה פוּ |
| המלוה את חבירו על המישכון ואבר המישכוֹ3 |  |
|  | $\dot{j}$ |
| ועל דברת אלשר אמרנו בענין המתרג |  |
|  |  |
| הא דשלח רב יצת יצק בר יעקוב בר גיורי מעי' |  |
|  |  |
| * |  |
| אם אתה מקניטני גורני טומאה אפע |  |
| חגיגה |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| כתובות ${ }^{1}$ |  |
|  |  |
| שיבת ${ }^{10}$ |  |
| והא דאמור רבנ ואם הוציא והבנים בשוג |  |
| טבתח |  |
|  | הא ראבור רבנן מניחין מיחם על גבי |

${ }^{1}$ Ketubot, 44 b; Harkavy, 247.
${ }^{2}$ Rosh ha-Shanak, 27b (Mishnah).
${ }^{3}$ Baba Mȩia, 8ı b-82 a ; Responsa Mant., 65.
${ }^{4}$ Kiddushin, 49a; Harkavy, 248

* Moг̃d Kaṭan, 18 a, below ; Harkavy, 249.
${ }^{6}$ Shabbat, 17 a; Harkavy, 250. ${ }^{7}$ Hagigah, 12 b on the top.
${ }^{8}$ Nazir, 66 a (Mishnah). ${ }^{9}$ Mishnah, Ǩetıbot, IV, 4.
${ }^{\text {w. }}$ Shabbat, 6 a. ${ }^{11}$ Ibid., 51 b.
（Fragment io3；leaf 2，verso．）
כתובווֹ 1 ..... ก்่
דה דתנן ואל，ייצאות שלא בכחובה
כתובוּ ${ }^{1}$ ..... บ่ ่อ
הקולנית ישא் ் טֹ טרפן הילכתא
בתובות 2 ..... j
וורר כנגר פניה מהו
בתובות ${ }^{3}$ ..... ふj
דא דתנ；אם יש עמו מרחץ באותה העירز
מנהאנא דהרבה מטרינות אלמערב דכי בעי היניש ליבנם ליארוםתו בבית חמיו
8 ..... j

${ }^{8}$ ロッタ ..... 7j
פיר＇גמ＇דהני תרתין היללאתא שני גיטיץ
ש ..... زi
תשע ברכות דראיש שנה קימא לן
\％ ..... ij
צבורא דאיעכבא לחו תפלח המנחה
ברנוח ..... \＄
הא דאימיר בהלבוח גדולות וטאן דאיתיה
ברדוּ 8 ..... ウ
דא דאם＇ר＇חחיה בר אבּא אל רֹ יוחנן אנשׁיכנםת הגדולה חיקנו להן לישרֹ ברבות
${ }^{1}$ Ketubot，VII， 6 ；Gemara，72 a，72 b ；Harkavy，251， 252.
${ }^{2}$ Ketubot， 72 b；Harkavy， 153 ；cp．＇Aruk，s．v．בהולה הוורד，ed．Kohut，II， 215.
${ }^{3}$ Ketubot，VII， $8 . \quad$＇Read בהרבה מרינות． ${ }^{5}$ Harkavy，254， 255.
${ }^{6}$ Ibid．， 256. ${ }^{7}$ Rosh ha－Shanah， 34 b， 35 a ；Harkavy， 257.
${ }^{8}$ Berakot， 33 a；Harkavy， 259.
(Fragment 104 ; leaf r , recto.)

(Fragment 104; leaf r, verso )
 וֹה אוֹ זה כתב ידי

[^26]| Fragment 104；leaf 2，recto．） |  |
| :---: | :---: |
| －ioj |  |
|  |  |
| סחים1 | קֹ\％ |
| דה דתנן רביעי גומר עליי את ההל |  |
| קioi |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| טוצינו נוסחאות בתוב בהן |  |
| קטטֹ |  |
| הא דאמ＇טר בריה דרב יוסף טישטמ＇דרבא בכור בתרא <br> ip |  |
|  |  |
|  |  |
| דא דאמּ＇רב אחה בר אדא פמשׂ＇דעולא תחתון דמאי <br> 泣 |  |
|  |  |
| בת |  |
|  |  |

${ }^{2}$ Pesahim，X， 7.
${ }^{2}$ IFrakot，2t h；eomp，Saler R．Amram， 4 b，helow，and Maimonides Fud， Tefilah，V1， 17.
${ }^{3}$ Shebuot，V II，4；「＂er， $7 \mathrm{I}^{\text {b }}$ ．${ }^{4}$ Kiddushin， $47 \mathrm{~b} .{ }^{5}$ Babat Batra， $\mathrm{x}_{42} \mathrm{~b}$ ．
${ }^{6}$ Baba Me；ia，X， 2 ，and the following passage is from Baba Mesia，II $\mathbf{b}$ b． We thes have two pasages helonging to our berhe Me：cit quoted from litha Batra．This can hardly be explained as a repeated copyist＇s error．We seem to have here a striking endorsement of the theory adranced by I）r．D．Hoffmamn（Berliner and Hoflomanm．Muytzin，VI，116－17，that what appears in our texts as the last chapter of Baba Mesia is in reality the first chapter of Baba Batra．
${ }^{7}$ Our texts have こיץ instead of יהורה．
${ }^{8}$ Demai，VII， 8.
(Fragment ro4; leaf 2, verso.)

> הדא מהא פי אלגי

אלתהני דנר מאו
פי אלנם אלתאלת
והוּ דרג ואחד איצאי

שאלות מר יעקב בן מרב נסים לרבנו
 דה דאמ שמואל א"ּ ביו נערות לנגרות
י יבות
ј
מציגו בפירוּש צרב אהר דאם' דשטר מיאון
${ }^{3}$ כתובות j
אהשה שגרשה בעלה וחחזירה לאלחר

- $\ddagger$

נהגו רוב אנֵשי מקומנו שבותבין בבתובתן נאטנוח
בתרא
$\stackrel{i}{1}$
בארי6 שכנתב בל נכסיו לאשחו
7תובת i הא דתנן קטנה שהשיאוה אזה או אחיה 8 הא דתקן נשתתק אמרו לו נכחוב גט
${ }^{1}$ Ketubot, 39a; Harkavy, 74. ${ }^{2}$ Yebamot, ro7a.
${ }^{3}$ Ketubot, 82 b ; Responsa Mant., 179, s"w, IV, 12 ; 55 a ?
${ }^{4}$ Harkavy, $224 . \quad{ }^{5}$ Baba Batrar 131 b.
6i. e. שָּיב and who is not a שכיב מרצ.
${ }^{7}$ Ketubot, XI, 6 ; Müller, ${ }^{8}$ Gittin, VII, I. 1.

## (Fragment 105 ; leaf r , recto.)

קמא ו קידוּשין ..... j
וכתבת בי מצאה אמללנו (!) בתישובות אנישּקאבם ישנה לשצירות מתחלה וער סוף
משקין"خ่
יש מי שאו' אסור לאדם לעשות אירוסין
מיצעא ..... ذ่
וחמרא בד תליסר מגאגי
ברכות וסוכה ..... i
תרָגימָא הבי אמרינן כסנין שלמויני מותיקה
תעניותذiובתעניח יישץ ; ${ }^{\circ}$ באדר רגיליץ אנו לנפול
תעניות ..... ذ่
ולענין לעזרה אבל לא לזיצקה
פספחים ..... כ่
ודרבא בר ליואי :דאותיביה לרבא היא
מיצעת ..... 5והבין אמרין רבואתא קרמאי דהל עו ש
יהודה דאם אם היתה מדה יתרה
בתרא-
אֹּשבחן למקצת גאונים מי ש[אין לו] שתי שערות
מיצעאה ..... ذ
והמפקיר מעות אצל חנווני הל כר יהודה

[^27](Fragment 105; leaf 1 , verso.)

(Fragment ro5; leaf 2, recto.)
;
אדא כאוֹ ראש חרש בחול ולאין יקאל אוֹחינו כתובות
†
אשראהה עכבת מן זוגהא אנה יקדר פּי
חעניות
i
קיל אן באלשם לא יתעשון אלתאמן אבד נהאר נ j j
אדא נאם בעל קרי עלי משּבב נדה
נדז
מ"שכב גדה ווב וזבה ומוצבם
² יבמות
אלחליצה איגו יכון מוֹ אלה' אלחאצ'רין אלאב

אדאی אמתנע אליבם מן אליבום ואלחליצה
אלדי פי אפּאה אלגאם א"ן טומאה טמת -יכמוֹת
אדא ולד ממור פּי כם יכחן מן אלנאם
³ \%
אדא נסי אלבתאן סבין אלבתאגה יום אלסבת
בהרא
אדז כאּ בין ידי צבי לם יבלג אלתבליף

${ }^{3}$ Comp. Pardes, 23 c. Comp. Tur, II, 265.
${ }^{2}$ Yebamot, 101 a.
${ }^{5}$ Shabbat, XIX, 1.
（Fragment ro5；leaf 2，verso．）
\[

$$
\begin{aligned}
& \text { 1ロロン ギ } \\
& \text { אוֹ צאתב אלהליצות גדולות קאל . . שפּוםל } \\
& \text { טבועות } \\
& \text { ראובן טאלב שמּ בדינרין וינף וכתב } \\
& \text { 1 גטים } \\
& \text { החוגנים הישמעאלים לא יבואו למצירים } \\
& \text { גטים2 } \\
& \text { i } \\
& \text { ראובן והב רבע לה לשמ' מתנה גמורה } \\
& \text { אלדרג אלתאני עשר } \\
& \text { שאזות לרבנו הא״י זל } \\
& \text { בת בתی } \\
& \text { תלאמדה גלםו פי דאר ראם מתיבה סורא } \\
& \text { ותנו מעה המובר את הבית לא מבר }
\end{aligned}
$$
\]

[^28]
## VIII.

Fragment 2634, MS. Heb. C 18 , ff. 35-38, Bodl. This fragment consists of a quire of four leaves, written in Syr. square characters, 4 to, vellum. Though the writing is largely obliterated, the missing portions can readily be supplied, as will appear from an examination of the dotted words in the appended copy of the fragment. It must have belonged to a collection of Geonic Responsa, eight of which are preserved in our fragment. No author is mentioned, the seventh alone being elsewhere ascribed to Sherira, and the only indication of the time of the frasment is afforded hy the reference made to the Gaon Zadok (about 823), leaf 38 , recto, line 10.

The first Responsum in this fragment deals with a peculiar modification of the law of dowry and jointure, as it was developed in certain places outside of Babylonia. In these places it was customary for the bridegroom to sign a contract in which his future wife's dowry, together with such gifts as he himself made to her at their marriage, were set down and appraised greatly beyond their actual value ${ }^{1}$, and the provision was made that, on the decease of the husband, or in the event of divorce, the woman was to receive the fictitious amount therein mentioned. This practice led to much litigation, and in many cases worked injustice to the heirs of the dead man. The Gaon, questioned as to how the real value was to be determined, advised strongly that the custom, which he describes as "robbery" and "deception," be entirely abolished, and the practice prevailing in the academies of Babylonia and in the places under their juriscliction be adopted in its stead. The Gaon feels so strongly upon the subject that he quotes the form of contract in use in Babylonia. As this is probably the oldest form of the a jointure provision, it deserves to be translated here.

[^29]After an introduction, in which he lays stress upon the fact that the appraisal of the articles mentioned in the contract is strictly in accordance with their real value, the Gaon continues (leaf 35 verso, lines 7-13) : "And this is the dowry which she brought to him: jewellery and ornaments of such and such value; wearing apparel of such and such value ; and pillows and bedding of such and such value; and N. N. [the bridegroom] has consented to add to the prescribed marriage portion [כתובה] :ilk of such and such value; necklaces (?) of such and such value; wearing apparel of such and such value; and garments of such and such value. The above-mentioned N. N. takes upon himself and his heirs after him the obligation to pay out the value of this marriage portion, together with the addition made by himself. And this dowry has been delivered to the bridegroom, and it has been clearly seen [by the witnesses] that its value is exactly as herein set down."

The second Responsum likewise deals with the law of dowry. The Gaon was called upon to decide a case in which a creditor lays claim to the dowry of the debtor's widow. The peculiar feature was that though at the time of the man's death the husband and wife lived in harmony, there had been a quarrel, on account of which the woman had carried away, out of her husband's house, all granted her by her dower rights, and had deposited it with a third party to secure it against her husband. After this occurrence the man contracted a debt, and then happened his death, the dowry articles all this time remaining in the safe-keeping of the appointed guardian. The Gaon decides that the creditor cannot claim them in payment of the money owing to him, in view of the fact that the debt owing to the woman, that is, her dower rights, antedated the debt owing to him. He states explicitly that this decision was not influenced by the fact that the dowry had been deposited outside of her husband's house ; in all cases the widow is the preferred creditor.

The third Responsum treats of a case classified as usury. Peddlers were in the habit of bartering junk, flax, wool, \&ce, purchased in the city, for wheat, barley, and other country produce. The wares they carried with them to the country were purchased with borrowed money, and they stipulated to repay the debt in kind: for a certain sum loaned the creditor would receive a number of measures of wheat, or other produce. In the interval between the contracting of the debt and its payment on the return of the peddlers, the price of natural products would rise, the benefit of the augmented market value accruing, however, entirely to the creditors, and not at all to the peddler-duhtors. The Gaon condemmed the practice as usurious, and decided that an arrangement for the payment of a debt in kind was permissible only if the produce was at hand.

The fourth Responsum deals with the law of slavery. If a Jewish master has had a Christian slave for a twelvemonth, and his efforts to induco him to accept Judaism have been unavailing, he must dismiss him. The same decision oecurs in several other Geonic Responsa not identical with ours ${ }^{1}$.

The fifth Responsum warns against resorting to a legal fiction in order to evarle the law of Sabbath rest, even as applying to domestic animals. A man is not permitted, the Responsum says, to lend his cattle to a non-Jewish neighbour, who will make use of them, over a holiday or a sablath; nor is he permitted to dispose of them ly mock sale, for if the law refuses to countenance a legal fiction in the case of usury and castration, surely the Sabbath law, which transeends these in importance, must be grarded against even the shadow of an infringement. Though this is a subject frequently dealt with in the Geonic Responsia literature ${ }^{2}$, yet the Responsum under discussion occurs in no other place.

[^30]The sixth Responsum deals with two phases of the law of slavery. It decides, first, that an oral declaration before witnesses, by the master, that a certain slave belonging to him has been manumitted, is binding upon the heirs of the master ; in case he should die before he writes the bill of emancipation, they are compelled to give the slave his liberty by executing the written instrument. In other words, in Jewish law the execution of the bill may be but a second step in the process of manumission, the first step having been the oral declaration before witnesses. Furthermore, the manumission of a slave, whether by oral declaration or by a written instrument, need not be in Hebrew ; any other language will do as well. In substantiation of this decision, the Gaon refers to an interesting historical fact. He tells us (leaf 38 , recto, lines 7-11): "It is related of Nathan ben Shahriar ${ }^{1}$, a member of the family of the Exilarch, that on his deathbed he issued the order, in Arabic, that his male slave N. N., and his female slave N. N., were not to be owned by any one after his death. There were only these words, no formality customary in such acts was observed, and no written instrument was executed. The matter came before our lord, the light of our eyes, our master Rab Zadok Gaon, may his soul rest in Paradise, and he decided that according to law they must be set free, and he compelled the heir of Nathan, Shemaiah, who was the son of Isaac ${ }^{2}$, the Resh Galuta, to write a bill of manumission."
The law of slavery is also dealt with in the seventh Responsum, the only one in our fragment found elsewhere, namely, in שערי צדק, p. 26h, No. 29, where it is ascribed to Sherira. The question considered is the sort of extrancous indications that may be accepted as proof of the emancipation of a slave in cases in which no bill has been made out. A man had sent a slave of his to school, and had had him taught the reading of the Torah and the Prophets, and

[^31]later the slave had been married with all the ceremonial observed at the marriage of a free man, as, for instance, the recital of the "seven blessings." On the death of the master, who left a young son, the slave insisted that these circumstances indicated his emancipation. The matter was brought before the court, which finally granted him his liberty, in order to secure to the heir the dead man's fortune, which had been entrusted to the slave. The Gaon considered the decision of the court not justifiable. That be had educated him and had his marriage ceremony performed as though he had been freed, had be n reprehensible acts, but they could not be adduced as proofs of manumission. Reading of the Law before a congregation might have been accepted as such proof, but not mere ability to read the Scriptures.

The eighth Responsum is in an incomplete condition, and deals with the hermencutic rule, שני כתובים הבאים באחר איֹ מלמדי;

## (Leaf 35, recto.)

עצםט בדין הוא שיכולין למחוח על ידו בוּ ושכתבת מנהג שילנו כשאגו
 הבגדים יתר על דמיהם ועומד חתז ונות; לה במחנה כך וכך זהובים ותחוזר כלה ותשים אותף במתנה עם מה שהאביאה¹ מבית אביה בנדוניה שלה 5 ויכתבו עליו שטר בממון הרבה ושטר מחווק ומקוים בקינין ויכתבו על החתן שטמר מקיום ונעשה צאהן ברזל אם מת תטול הכל כל מה שכתבו בכחוֹתֹה או לא או אם תתגרש שתטל הכל או לא או אם אמדה . . . . . הזהובים הבתובים בכתובתה או תטול בגדים שהביאה מבית אביה ואם
 ס1 או במה שומין עכשיו אם חטל נדוניא שלה שלם ומפס . . . . .
 בכל מקומות ישראל ואין מנהג רע ומבוער ממנהג שלכם ויש בו משום גזל ויש בו משום גנבת דעת . . שממתקהלים ויישבים זקני ישראל במסיבה וכותב אבי כלה בגדים מאה מנה במאה וחמישים 51 ושוי אלף באלף וחזש מאות על חתן עשוק וכותבין שטר מקוים ומחוזק עליו מה אתם אומ' בנפשיכם ולא עוד אלא נותן לה אלף זו במתנה ומעורבתן עם מה שנתן לה אביה וקורא אותן נדוניא ונדוניא שלה הוא לאחר שינח לה אלף זו קורא אותו נדוניה וחוזרת וכותבת עליו שטר באילו לו ואילו ואו וקורא אותו שלה אם בן לרבריכם הוא אין לו חוספה כלל לא כך כך אנו אומרין כמה 20 ואם תאמר חוזר וכותב עליו זה טנתן לה במתנה אחר ממנו ויקרא על שמה

[^32]
## （Leaf 35，verso．）

ולא עוד אלא שיחהזרת ובותבת עליו בנרוניא איך אנו יכולין לדון בכך

 מאה במאה וישלישים ביין שיאין הדבר באמת האא אין לו קיצבה לישום




 ו אחריות כתובתה דא ותוספתה עלוהי ועל ירתוהי בתרוהי ואיאיתהפפק



 בכתיבה מיהא לית לה למישקל דינרי עינא אלא שמין כל בגרים שלה ואפילו


 20 אותו בשעׁת יצ׳אתה מביתה מה ישחפרו נוטלתן בעיניהם והחסרון בין תיים4
 of which is，however，doubtful ；comp．Rashi，ad loc．，and＇Aruh，s．v． （ed．Kohut，III，437）．I think that hav in our text is the explanation given by a glossator to same，which he takes to he a kind of necklace．
${ }^{2}$ Ketubot， 54 a．
${ }^{3}$ Ketubot， 63 b，below，to 64a．Read こיスי！2。

## (Leaf 36, recto.)

מטישלם בעלה:1${ }^{1}$ ומנהג זה שטאלת אם מת תטול כל שכחב לה בכתובתה ובלבר שיהו בגדים שהביאה קי״מין תשול אותן בעיניהם באותו שום שלעיל שמתחילה והפחות בין תיים2 ישלמו יורשים וכין אם גרשה כך הוא הרין אבל אם מרדה אין לה אילא בגדים ותבשיטין שנתן לה אביה ועשישאלת ראובן שהיתה לו אישה ונםל קטטה 5 ביניהם ונטלה בגדיה ותכשיטי הבעל והלכה לבית אביה אמרה מתיראה אני מבעלי זה שיאכל כל מה שהבאתי מבית אבה ויפסיר כל מה שישׁ לי ואחר כך מוציאני מביתו ואין לו מה שאפרע ממנו אילא נפקיד בגדים ותבשיטין על יד שליש של יטול אותם ורצה בעל בכך והשליישו אותם ועשטה שללום עם אמשי מתו ואחר כך לדה ראובן ממון מבני אדם ואכל ומת ובא בעל חוב לתבוע משינו והאשה לתבוע ם ו כתובתה ונדוניה שלה: אותן בגדים ותכשיטין שהשלישו האויא תפיטה מחיים
 שאותו בעל חוב אין לו לגבות ער שתיגבה אשה כתובתה מפני שכתוב בשאלה לאחר שעשהה שלום עם אישתו לוה ונעשה שטר בתובת אשתו קודם כמה שנים למלוה שלזה ושנינו³ מי שהיה נסוי ${ }^{3}$ ארבע נשים ומת הראישונה קודמת לשניה I5 ושניה לישליישית וישליישית לרביעית אלמה כל דקאדים קאדים גאבי וקאמריני


 כידתנ בן קודם לבת שויוה רבנן לבעל חוב מוב לוקרם לגבי בעל חוב מאוחר כבן 20 ראטשון לא גב בעל חוב שיני מידי מן חוב דיליה והבא ודאי אשה אי ${ }^{6}$ קודמת

[^33]${ }_{6}^{6}$ Read ir.

## (Leaf 36, verso.)

## איזה הוא נשך

לפני בעל חוב הילכך תיפרע כל כתובתה ואם יותר הדבר יפרע בעל חוב וכיון דהבין הוא מה לי תפם מחיים מה לי לא תחם כלל בין כך ובין כך כתובה שלאשיה זו

 5 חטים וישעורים ו"העוה ו"האר דברים ועוטלין ממון מבעלי בתים על ישצוה ועל חטיץ
 להן ומרויחין כישפּרעין את הפירות הוקרו מותר לחן להן פּירות או יתנו לחן מבונם ובעלי בתים כבר עיכבו טמונם בידם ומן הרבה אם תאמר יחזירו להם ממונם

 הרין בעלי בתים אילו ישנותני; טגון לסוחרים אילו ופוסקין עמהן כך בך קפּזים


 5 אהברינן3 אממ' רב הונא ייש לו סאה לוה סאה סאתים לוה טאתים ור' יצחק אמ' אפּילו איא לו אלא סאה' לוה על זה כמה פורי' והלבה כר' יצחק דקאתי ר' דייה פואתיה



 ועדאן לא גבאום ולא קבצום אםור ללוח עליהן ולקבץ; דמיהן דקאמרינן אהא5

[^34]




5 למיקין ליה למלוה טפי מן ההיא שיעורא דאממ' ראבא האי מאן דיהב צוזי לגינאה


גרמידא גרמידא דאי איתנין בההיא שעתה שרו ואיאילא אסור פּשיטא מהו דתימא

 סו בללה דריביתא כל אגר נטר לי אסור 1 מן הלין טעמי דינא הוא דמהדרי להון ממונא
 דקא אבורינן לוין על שער שבשוּ וק ובן הלכה ומי שישׁ לו עבר נצרי וגילגל


 דלא כר' עקיבא ההיא דר' עקיבא סובר לא מקיימינן כלל דתנו רבנן מקימיץ עבדים

 לרכוב עליה בין ביום טוב בין בשבת מפ:י שמצווה ישראל על שביתת בהמתו ושורך וחמורך ליבּל בהמהך
 וחמורך וכ' ולהערים ולמטבור בהמה לגוי מערב שבת ולחזור וללוקחה למוצאי
${ }^{1}$ Baba Mesia, 63 b; the text of the Talmud as given here differs from the printed one and also from the reading found in MSS. Notice especially ראבז, instead of and comp. Tosafot, s. v. ואממן, bing.
${ }^{2}$ Baba Mezia, 64 a.
${ }^{3}$ Yebamot, 48 b .

## (Leaf 37, verso.)











 דקאמרינן
 אמ' אמימר

 היא אמל"
 בתראֵי אתו לקמעה דרבינא אוצ' להו"



${ }^{1}$ Baba Me;ia, 62 b.
${ }^{2}$ Baba Mezia, 90 b ; instead of
 further on, line 12.

4 Gittin, 40 a. ${ }^{5}$ Read לה.
${ }^{6}$ The editions of the Talmud read 7.
${ }^{7}$ From ממימר till is missing in the editions.
8 missing in the editions. ${ }^{8}$, ${ }^{9}$,
10 Editions : ויצוּ אהרוו אב:י מרוותא קמאי ויכהבו לכו.

## (Leaf 38, recto.)

האמ'1 בלשׁן שחרור הבי נמי: שמעינן מן הלין שמעתתא דביון דר' יוחנן ורב








 דנתן שמעיה בריה דיצחק ראש גלותא וכתב להון גיטא דחירותא ושת ושאלת ראובן היה לו עבד ושפחה והולידו בן עםד ראובן נטל את הבן והכניםו לבית






 02 שהכניםו רבו לבית הטפר וקרה תורה נביאים לא יפה עשה רבו שלימדו תורה

1 = הא אמרה.
2 The words דבתראי אינון refer to only.


 דתניא3 ${ }^{3}$ א




 אותן ישּ






 בתלמודא טובא ולא א אוּ

 20 מות יומת המובה בֵבל מקום: ובת' בגואל הרם הוא יבית את הרוצח בטצוה ב

|  | Ketubot, 28 a. Gittin, 40 a . | $2=3 \text { = }$ <br> ${ }^{4}$ Read להרות. |
| :---: | :---: | :---: |
|  | = הא |  |
|  | Kiddushin, 58 <br> Buba Mezia, 3 | other passages. |

## IX.

Fragment 282 I -MS. Heb.f. 56, fol. 102 of the Bodleian, written in Syr. Rabb. char., I6mo, paper - is a Geonic Responsum with reference to travelling by boat on the Sabbath. The permission to do such travelling on the Sabbath is here shown not to be original with the Halaliot Gedolot, but to have been inserted by the Gaon Mar Jacob ben Mordecai, who incorporated it in the famous collection to give his own decision more weight. The few decisions by this Mar Jacob that have come down to us show him to have been a man of extraordinary independence ${ }^{1}$. As a result he was often accused by his opponents of pretending to have traditional authority for his statements; particularly he was accused of invoking the authority of Jehudaï ${ }^{2}$. We are not in a position to decide whether these charges have a foundation in fact. However that may be, they go to show the attitude of the Geonim to the Malakiot Geclolot in the form in which they had R. Jchudar's work. They felt it had been tampered with.

```
Recto.
```







```
    שפיר דאאמי למיחב בה בשבתא
    וסגויי מה לי מבעוד יום מה לי בי
```

${ }^{1}$ Comp. Müller, Mafteah, 73 .
${ }^{2}$ Comp. above, p. 31, line 24.

${ }^{5}$ Editio Venice, f. 17 a, line 15 ; ed. Hildesheimer, p. 8r.

```
                    שלשה ימים קודם שבת הילכך
```





```
                דמעיקרא משׁמא דמר יעקב
                ג\mp@code{ון, בר מרדכי נע' איתמראוא}
והכין איסתבירא ליה דהא דתניא
```

Verso.

צריך על כוליה מימריה האי ביו
ואיסתברא ליה דאע"ג דיקימ' כימ'
לן הל' כר' מחבירו רבן שמע'
5 בן גמ' אביו היא ולא חבירו²
וליתיה לסבאריו דמר יעקב
גאון ג"ע ואפּי אמרי' הל' בהא
מילתא כרבן שממ' בן גמ' לא פל פליגין
אלא בענין פוסק עמו לשבת
סו ואינו שובת3 דאממ' לך ר' לד צריך
לאדכורה לשבתם ולשווי לה
חפירא דלא לידמי ליה גוי
דיש׳' קא מחיל שבתתא.

## X.

Fragment 2807-MS. Heb. c. 13, fol. 22, in the Bodleian, written in Syr. square char., 8vo, paper, on one side only. It is what is left of a letter addressed by a scholar at Bagdad to an outside community. The first seven lines read as fullows: ". . . And thus whenever you have

[^35]${ }^{2}$ The same statement is found also in F. Hananel's Commentary on Shabbat, 19 a.
${ }^{3}$ The editions read agree with the reading of our fragment.
transactions ${ }^{1}$ with the Government, I admonish you to let us know about them, that we may consult with the prominent members of the Bagdad community in the midst of which we dwell, namely, the sons of $R$. Natira and the sons of $R$. Aaron . . . . . and then the Government will deal with you according as the Lord will aid your helpers. Thus do ye, and not otherwise, I adjure you."

There can be no doubt that the Natira referred to is the well-known supporter of Saadia in his struggle with tho Resh Galuta; and it follows as an obvious inference that R. Aaron must be Aaron Sarajado, the opponent of Saadia. Of the children of R. Aaron we know nothing; while of the sons of R. Natira the names have been preserved, Sahl and Ishak ${ }^{2}$, as well as the fact that they were among the most prominent Jews in Babylonia. However, as R. Aaron Sarajado also was a man of wealth and influential connexions, it may readily be assumed that his sons, too, were counted among the leaders of the community.

The letter must have been written after the year 960 , as it refers to R. Aaron as one who has departed this life (see line 5), but there is no clue as to the author of the letter. Unquestionably he must have been a man of considerable influence and high position; the whole trend of the letter makes that appear clearly. Identification of the writer with ono of the Geonim is precluded by the fact of his residence in Bagdad.

## Recto.

```
    וכן כל הפיך ושאלה אושר יהו והו לבם מצד
    המלבות הגד תגידוהו לפנינו כי או נוצוהוה
```




```
5 מר' אהרון זכר הנאטפים לברבה ווכרון פליטיהם
```

[^36]```
לקיָמה ואו ישיבו לבם מאת המלך כאשי רו יכפיק ר'יו'י מעונו בידם בן העשו ואו ואל תטשו - ואחרי זה אגו מצוים עוד וכותבים אליכם בתבי הזהרות ותוכחות לעורר הת לבותיכם ס1 ולהק"; את שרעפיכם על מצות יאיוי' אדניטמ מה העשוּ ותחיו בו וממה תסורו ולא תמותו כי בן חייבן אנחנו אולי נצה ידי חוּ חובתנו ברבר הגדול הזה אֵּר קבלנו וכן יום ביום
```



``` 55
```



``` עמטם ועמנו במורח רחמיו וחטדיו הרבים וישלומיבם וברכותיבם וטובוחיבם ובל הצילחיתיבם ירבו לעד
```


## XI.

Fragment 26.34 -MS. Heb. c. 18 , fol. 40 , in the Bodleian, written in Syr. Rabb, char. The writing is blurred in many places, but the illegille parts can be supplied easily, so that the text can be deciphered without difficulty. It contains seven Responsa, of the first of which hut two lines are given, sufficing, however, to indicate that it dealt with a liturgical question. As no author is mentioned in comnexion with any of the seven Responsa, it is an open question whether they were all written by the same author, and it is difticult to assign them to a specific date. In the view they take of certain Ilululiot, some of them show plainly that they belong to the early Geonic time.
2. The second of these seven Responsa deals with the pas-
 the Gaon, that one of two persons alone in a symagoyue may not go out before the other, lest the latter he disturbed in his devotions by being left behind as the sole occupant
${ }^{1}$ Comp. Pirke R. Eliezer, III : . . Nבs א א א א and ed. Amsterdam, fol, i2 a.
of the synagogue. From the expression ימיתירא מן המויקין, used in line Io, recto, it appears that the prohibition applies only to the services at night. This is in agreement with the opinion of the Geonim quoted by Rabbenu Hananel in the Responsa, ed. Lyck, and by Nathan ben Yehiel, 'Aruk, s. v. טרף, ed. Kohut, p. 19.
3. The Gaon prohibits the insertion of a phrase like
 not stop at this specific injunction, but goes on and sets up the general principle that the ברכת גאולה refers to the deliverance from Egypt, and has nothing to do with redemption in the future; hence no phrase pointing to the Messianic time is to be tolerated in this benediction, according to him. He fortifies the position he takes on this point by referring to the גמולה in the Morning Service as recited in the synagogue of the Academy, in which גמי מי ממבה follows immediately after. This view he shares with Rab Amram (Seder Rab Amram, 6 b) ; and there can be no doubt that the old ansained no reference to the redemption of the future, as appears clearly from a comparison of the various rituals with one another. The Asbkenazic Ritual has צור יישראל, and the Italian has , גלמלל אבות, while the Sephardic has Indeed, it is doubtful whether, in the last, גואלמו is to be taken as a reference to the redemption at the end of time, seeing that the parallel passage, in the disk of the Evening Service, has בי פי , the perfect form of the verb, hence an allusion to the past. It is noteworthy that the Ritual also has the reading בגלל אבומניא; but these words are followed not by תחשיש, but by הושעת. Is this the original form of the prayer, or was the perfect tense of the verb a later substitution in accordance with the view of the Geonim that the refers to the past, and not to the Messianic time?

[^37]4. The fourth Responsum deals with the question whether the Reader in the synagogue is to repeat ברבו for the latecomers. In the Geonic collection שערי תחשובה, No. 205, ed. Leipsic, 20 d , we have a decision by Sar Shalom Gaon on the same question, to the effect that the Reader is to repeat for those who have not recited the שרבו on the other hand, makes the explicit statement (lines 3-4, verso) that the Reader is not to repeat, even for those who have not recited the $\boldsymbol{L} \boldsymbol{L} . \boldsymbol{u}$. However, it would seem to me that the text of our fragment stands in need of a change; if wo read וכבר, instead of line 3 , the differenco between the two Responsa disappears entirely ${ }^{1}$.
5. This Responsum contains an explanation of the term , derived by the Gaon from its use in Onkelos. In לוֹתו, I, 10, it is ascribed to Sar Shalom.
6. Here we have the opinion of the Gaon on the subject of s אייחלי, discussed by the Talmud in l'ealiim, 74a-h. The Gaon shares the view expressed by the Rabed, in his on Maimonides מאמבלות אמורות , VI, 17, according to
 to p-a view opposed by R. Natronaï Gaon and others, who limit the permission of the Talmud to "sts. Another interesting point in this Responsum is the referenco to הרחה with hot water, the use of which is opposed by all authorities except Maimonides ${ }^{3}$.
7. The last Responsum of the group contains a decision permitting the use of a fowl though it has been prepared with the liver. This must be an exceedingly old decision, for all authorities known declare fowl טרפ if the liver of the bird has been cooked with it, instead of being removed and broiled separately ${ }^{4}$.

[^38]
## Recto.

. . . ...
 כשנבנםין שנים לבית הכנםת אחד קדם וסיים בגאולה מהו להפםיק ולהמתין

 אחר מהן וסיים ולא המתין לחבירו לא כמש' היא ואין דומב לומה לאו:




 יש שמאריכין בנאולה שלאמת ויציב ואומ' יקים עלינו תּיצי אלהינו מלכותו גדלו ותפארתו ומאריך הרבה ושנה שאי אפשר לאמר כן משני טעמ' אחד שכך שני לנינו ${ }^{3}$ בשחר מברך 5 1 ב' לפניה וא' לאחריה בערב מברך ב' לפניה וב' לאחריה וכי תימא


 איך בה בקשה ורחמים כל עיקר אלא סידר יציאת מצ' בלבד 20 ומעשה שהיה היאך אפשר לומר יקים על כ־ מלכותו ולבקש



וששׁאל' . ....
. . . . . . . . . . 25 . . . . . . . 25 בי . . . . . . בני אדם שנבנסו לאחר שאמו' שליח . . . ולא מש . . . . יש בכך משום

[^39]Verso.
אין עימון למפבעע בברכת המוזי וברבו טוישום שהסדיר ישבחו ישלהקא ולהתבלל עינין זה על זה אילא בך הלבה אם אותן בצי אדם ישנבנםו באחד ולה












 לתוכה תבלין שריא: ותרנגולת שנתבשלה ונמיצֵ בה כבד פחות מבזית זורק את הבבד ואוכל את את התרנגלת
 20 תרנגלח מה טעם מפני שבבר חרי הוא בעצמו: מה מה
 אינו הווה יותר משׁשים בהרנגלת לפיכך אינו
 חבמ" אפּילו בדבר שחמיר מזה הרבה


קורעו אחר בישולו ומותר :
 בהמה נכנם דם שחהיטה .. . נה .. . .

${ }^{1}$ Berakot, 45 b.<br>${ }^{2}$ Reading doubtful.<br>${ }^{3}$ Pesahim, 74 b; the editions read whin, while MS. Bodleian has <br>- Mishnah İullin, VIII, 3 ; Gemara, ibid,, Ioga.<br>${ }^{7}$ Read K ל。

## XII.

Fragments 2760 -MS. Heb. d. 48 , fols. 13, It ; and 2826 -MS. Heb. d. 63, fols. 60, 6I Bodleian ; Syr. Rabb.; 4to, vellum. These two fragments not only are written in the same characters, but they actually belong together, so that 2826 , fol. 61 is the continuation of 2760 , fol. 14, and 2760 , fol. 13 is the continuation of 2826 , fol. 60 . Whether the first quire of two leaves precedes the latter, or vice versa, cannot be determined. The arrangement I have made is based upon the fact that the first-mentioned set deals almost wholly with the treatise of Gittin, and the other set with Bubu Mezicu. I shall hereafter refer to the set dealing with Gittin as Fragıent A, and that dealing with Baba Mezia as Fragment B.

These two fragments contain thirty-one Responsa, all, with the exception of four, being new material. Neither the author of the collection nor its date can be fixed; indeed, it is doubtful whether all the Responsa have one and the same author. The collection may be a later grouping of Responsa from different authors. Judging from language as well as subject-matter, Fragment A and Fragment B form each a unit, whatever their relation to each other may be. A possible exception may have to be made for Responsa 9 and io, which do not seem to belong to Fragment A, and which, indeed, are found elsewhere, as will be shown presently.

Fragment A contains the following ten Responsa :
ı. Of the first Responsum only the end has been preserved, but even in its fragmentary state it is of some importance for the textual criticism of Gittin, 77 b . This passage in our text of the Talmud gives an anonymous discussion on a decision rendered by R. Joseph. In the Responsum, the Gaon ascribes the discussion to Samuel and Rab Jehudah. We must conclude that R. Joseph cannot be the well-known authority of that name, who lived two generations after

Samuel, but must be identified with ' ${ }^{1}$, the older colleague of Samuel, whose full name was Joseph.
2. The second Responsum also deals with Gittin (79a). Besides explaining the text, the Gaon expresses his opinion as to the authoritativeness of the statement by Raba with regard to רשויות.
3. Here we have the very important decision, that an error in writing out a bill of divorce may be corrected letween the lines without invalidating the instrument. Though this Geonic decision was found in the Responsa Collection, Mantua, N゙o. 97, none of the codifiers from Maimonides to the present time refer to it, though the view expressed in it is opposed by them all. According to them, a bill of divorce is rendered void by a correction of its text. It is characteristic of the Geonic times that the Yerushalmi and the Tosefta are ignored-the very authorities used by the codifiers ${ }^{2}$.
4. The Gaon holds that a Gentile cannot be made a messenger to carry a bill of divorce. He makes no reference to the decision on the same suljeet rendered by R. Hananiah ${ }^{3}$, who, as a rule, was freely cited ly the Geonim. The inference that our decision anticipated R. Hananiah's is not unwarranted. It should be mentioned that the text, especially in lines $23^{-2} 4$, is corrupt.

5,6 . These two Responsa contain explanations and decisions on matter contained in Git!in, 80. The interesting point is, that the Gaon maintains, that decisions are to be made with Samuel as against R. Ada bar Ahba, while the codifiers, including even so early an authority as Alfasi, decide with the latter against Samuel.
7. The Gaon states it as his opinion that the form of had become obsolete ${ }^{4}$, as it had oririnally been instituted for the places settled entirely ly priests.

[^40]8. This Responsum is the first in the Collection not dealing with divorce matters. Possibly it belongs to another Collection. According to it, a guardian of orphans appointed by their father before his death cannot transfer his charge to another without further formalities. He must appear in court and explain his situation, leaving it to the discretion of the tribunal to select a substitute.

9, 1o. These two Responsa in the same relative order are found also in the Responsa Collection, Mantua, Nos. 88 and 89 . The first of them demonstrates how meat may be used without ${ }^{1}$. The second of them deals with the calling up to the reading of the Law. It decides, that in case not enough men are present at a public service who can themselves read the assigned portion, the same limited number of adepts may be called up a second and even a third time. It is noterrorthy that in the Mantua Collection this Responsum is given in Hebrew, while our MS. has it in Aramaic. There can be no doubt that the latter is the original form. A similar decision, also in Aramaic, given on the authority of R. Natronaï, is to be found in Seder Rub Amram, 29 a.

Fragment B begins with Responsum I r.
11. Of this Responsum only the last sentence has been preserved. It deals with the subject אין אדם מוריש שבועה לבניו (Shebuot, 44 a).

11 a. This Responsum also treats of a subject in Shelroot ( 38 b ), the difference of opinion between Rab and Samuel as to the amount of a claim justifying an oath.
12. Here we have a very important decision with regard to the Halakal, that no man may be fined on his own confession. According to the Gaon, this law cannot be applied in the case of א׳ תפס לא מפקינן. This, however, is not the view of the great codificrs, as can be seen from Ṭur, Ḥoshen Mishpat, I, 3 a, ed. Königsberg.

[^41] Meziu, 8 a). Ile adls that the questions raised ly Raba do not imply that he rejected the principle; they merely indicate his abstract, theoretic interest in the matter, not any practically valid objections.

I4, 15 are brief explanations of Bulue Miziu, io a and I2 b.
 I6 a. A Geonic explanation of the same expression was known to Rashi. The latter takes it to mean the inner chamber of the Acadeny, while our fragment takes it to mean the innermost recess of the heart.
17. This Responsum is found also in s""̈, p. ç, No. 28. It contains a description of the different kinds of documents enumerated in Baba Meజ̃ia, 16 b.
18. A short explanation of Baba Mezia, I I a.
19. In explaining the Talmul passarge, Bubu Mexia. 9 h, the Gian speaks of three different classes of society: first, the aristocratic class, consisting of the Nasi, the Gaon, and the Ah-Bet-Din; seend, the middle class, scholars and merchants; and the thirl class. slares, watchmen, and habitual tipplers. The expression Nasi is rather startling; the expected worl is Resh Galuta. The supposition at once suggests itself that Gaon and Ab-BetDin likewise do not refer to the Bahylonian institutions, but to similar officials in Palestine or Egypt. But this hypothesis is disposed of by the fact that the words for "watchman" and "tippler" are Persian, and no Babylonian or Egyptian would have resorted to this language. We are therefore forced to the inference that Nasi stands for Resh Galuta, as it sometimes does in hoth Talmudim ${ }^{1}$.
20. The Gaon gives a definition of טובת הנאה, and in explaining it he cites a Persian-Arahic saying, the meaning of which I confess myself unable to determine.
21. This Responsum is interesting on account of its explanation of the word אתג , which oceurs in Butha Meciut, 21 b , and, accorling to the Cann, means "elge of a field."


The Gaon evidently connects the word with the root אגר ${ }^{1}$, meaning " to frame"," to hedge about." However, he seems not to be right, as תיגדז occurs in the Targumim in the meaning of "staff," a meaning that suits the passage in Baba Meşia.
22. This Responsum likewise is interesting from a philological point of view. The Gaon explains תרארא (Bubca Mezia, 20 b) to mean " blockhead," like the Arabic (? I cannot conjecture the etymological basis for this explanation.

23-25. These three Responsa are brief explanations of Buba Mezia, 25 a, Pesal!im, 47 b, and Baba Mezia, 6 b, below. They contain nothing new ${ }^{2}$.
26. This Responsum treats of the Halakah, אמּ; הולכיץ בממון אחר הרוב (Baba Kama, 46 a), and offers several interesting variae lectionis.
27. This Responsum is allied with the last. It discusses a point in Buba Batra, 92 b, where the Halakah just mentioned, איא הולמין וכו, is fully treated.

28-31. The last four Responsa offer explanations of Buba Betra, 93 a, 93 b, 95 b, 97 a. Responsum 29 is particularly interesting. The Gaon had a reading different from our text, and his reading is not without Halakic importance.

## (Leaf i, recto.)

I ואמ' רבנן מעציה רב ודקשיא לך מאי ציצא מההוא גברא

הבא להתם התם רשוֹת הרבים היא וקרוב לה וקרוב לוב לו לא לא מחזק בירה דילה מישום הכיץ אמל' שמואל לרב יהודה ' התם חצר דילה היא אי גמי

[^42] II גגה חצירה וקרפ' מני"; תל' לומ' נחן בידה מכל מקום : ודשאילת בּ כגון שהחיו
 תאני33 היחה עומדת בראויש הגנ ורדקו לה כיון ישהגיע לאוור הגג הרי

 ודהא מלמטה הא לא מינטר אמ' ר' יהורה אמ' 'יצמואל בעון ישהיו מחיצות התחתונות היכא דיתבא היא עורפח על העלינות דבי זריק לה מלמעלה למטה אתינאיח על הה"א טופיצא דטפיא מחיצות
 וור לעיץ שבּת ולעיץ חטאת אבל לענין גיטין הלכה היא : וגיטא 6ו דטאעי ביה סופר בדיתיהוויייץ או או בכדן או בוּ בודן או בכל דטאעי תלי בן דרא לדרא ושפמיר דאמוּ דלא עדיף

 o2 ביד ארמאה ביון דבאעי למימר בפני גיכתב בפני ניתחתם ולא מצי אמי פסול ואי דאיכא שהחי ישל צ' אחריגי דשהדי על חתימת ידי דהלד שהחי נתינה הלך יש'8 ועוד תקן 25 בהדיא הפל ${ }^{2}$ בשירין להבי"א את הגט חוין מחרש שוּוטה וקטן

והסומא והגוכרי וקא' עלה דעוברי משום דלאו בר תורה ${ }^{10}$ הוא והדאמי רצ' 30 חייה בר אבא 1" אמ' ר' יותן

1 , אוּ
${ }^{2}$ Gittin, 77 a.
${ }^{3}$ Ibid., 79 a.
4 = 4 =
${ }^{5}$ Read ${ }^{\text {n }}$; the copyist forgut himself, and after having written


- About the spelling with three yods, comp. Responsen der Gemim, ed. Markavy, 13, 255, 436.
${ }^{7}$ Menahot, 30 b .
$3^{3}=$ =
${ }^{9}$ Mishnah Gi!tin, II, 5 ; Gemara, ibid., 23 a.
${ }^{10}$ Editions : דהירה ; R. Hananel : נריהה.
11 Editions: 27.


## (Leaf r , verso.)

אیין ' העבד נעשה שליח לקבל גט א"שה מיר בעלה לפּי שאינו בתורת
 מה לענין אם היתה עברה זכתה לו לאצין העבד עעטה שליח לקבל גם אישה מיר בעלה טובא מעלין בהדאדי וטובא שיבן בהדאדי אם 5 היתה עברה זכתה לו הכין פירושה הא עברה שיפחחה דראובן היא ויאאמ' אדון דילה דקא ניחה לי לאפיקיה לחירות לברא דהאוי לה והא בראיתא רבי היא וקאמ' רבי אי האה ציפחה לאו עברה האی כווּ דליתיה לולד דילה במעה ועדאן לא מתעבר לה לא שאואוי מימריה שום מירעם אבל אם היתה עברה זכתה לו דראםי לולר דאיתיה בביתה ואיחידא סו באבא באנגיה" וקאמ' ר' יחננ אף על פי פי שישנויה אם היתה עברה זכתה
 הכין אין העבד נעצה שציזח לקבל גם אשה מיד בעלה וכמא דמעינח בה נהרא לקמיה ער סופה דקאמ' וחד אם' הינו טעמה דרבי בחזקה³ דעבר 4 עיבר ירד אםא ונעשה פמה שהיקנה לה אחר מן איבריה v והא מתנ' דחזרק 61 בגוה תצא מוה ומזה וקישיאם לך לא משטבחת לה דתצה אלא מחד כגון אחתיה דראיבן דהינסיבא לעלמא ואית לה צרה ומית
ההיא איניש מעלמא ואוּל ראובן ונסבה לצרה דאחתיה
לסוף אישתכח אחתה אילונית נפקין לה מיניה
מא* תצא מזה ומזה איכא האבא כלום
מפקין לה אילא מראיבן בלחור: לאו הבין
טוגיה דהא מתנ' ולאו כי היכין דקשיא לך
הוא אלא סוגיא כל עריות עיאשרו

עריות חמורות מאילו וכל' מתנ׳6
מי איפשר למימר דאוּ ראובן
ונסבה לצרה דאחתיה וקתאני
תצּא מזה ומוה הא קא הוינן בה בה
בהדיאד יכול שׁש עריות חמורות
מאלי יהו צרות אסורות אמרת
וב' עד יצאו שיש עריות


## (Leaf 2, recto.)




 5 דיבמות נמצאו איליטיות ויצאו הלן צרות דניםאו ליצוק מן . . .' בעליחן
 לצרה דאחתיה בל עיקר דקאהּריפן: על הלבו דהרות האילו וניטאו : ניםאו א"; יקו לא תימ' תיהוי תיובחיה דרב המנוצא דא' רב המנונא









 יש ממזר מחיבי ליץ; ותוב דקישא לך נמצאו אילוניות קשיׁא








[^43]

 30 אתא ליה ר' אלעזר פרשה למילתה אם לאלחר מצאה הרי זה גט אם לאחר

## (Leaf 2, verso.)

זמבן יצאה אינו גט ואתה ליה שמואל ורב אדה בר אהבה" ושבקוה למימרא
 דאמט לאחר זמן הבין מהויא מילתה דסוגין בר' אלעזר כשמואלא3 ורב אדה בר אה' בעינו לאותובי תיובתא לשמואל תני לא כל הימנו שלבעל ראשון 5 לאבד זכותו שלבעל שני בשלמי לרב אדה בר אהבה דאם' עמדו וני ונישאו



 סו דקאתני אפּילו קרוב והשתה גט קרח ליתיה וגם מקושר ליתיה ולא עבדינן

בהחן מעישה וסלקוה רבנן לגט קרח דקאם'4 מאי טעי טעמ' דגט קרח גנירה
 ולא קא מקימא שליחוחיה דבעל הילבך גזרו ביה רבנן וכן מקוישר כי

 6ו אפטורפה בעודמנה לו דרך יכיל למנוי הוא אפטור' אחרינה או לא לא כך ראינו דלא יכיל למנוי אפטור' חוּיפּיה מאי מעמ' דמיתנא לדיליה הוא דחימניה ללא הימניה להחוא אחיר דהחו הקמיח ולא מנייה ולא טמוך עליה: דאהורינן בשלמאی שפיב מרע הימניה לדיליה על ממוניה 20 דממונא דנפּישה הוא וכל דבר עביד ביה אלא אפטור' מי יכיל למינוי"
 ולימא קבי בי דינא דאנה מודמן לי דרך ואיני יכול לעמוד וניסתלק

[^44]




 וליכה ז' למיקרא בטיפרא תנן ומתלחי ב ושפּיר דאמי וטםי עדיף מלמיבטל

## (Leaf 3, recto.)








 ואיק מחהבו קטם כנון ל'






${ }^{1}$ Read or or or or bizt.
²= ご Mantua, 99.
${ }^{3}$ Read ${ }^{4}$. Shebut, 48 a.
${ }^{5}$ Mishnah Shebuot, VI, I; Gemara, 38 b. ${ }^{6}$ Shebuot, 39 b.


 מדרשא,
${ }^{11}$ Baba Mezia, 3b. ${ }^{13}$ Baba Kimat, 75 a. ${ }^{13}$ Not in our texts,
${ }^{14}$ Our texts have הלמ.
${ }^{15}$ Comp. Mishnah Shebuot, V II, 3.
 בתביעותא דניחבל יוצא דתפים ליה וקאים קא מישלם ליה הילכך לא דא דאמיא

 20
 בעלמא קאמ' ושקולה בעל' דקא מששקיל ליה לעולם אימלך ³ לא קנה חבירו
 לחבירו קנה חבירו ואם תאמר משנותינו דאט' חנה לי ולא אמ' ליה ליה
 לחבירו רב נחמן אמ' כרגלי מי שניתמלאו לו רב עשׁת אממ'

 סבר קנה חבירו מר סבר לא קנה חבירו : מציאת פועל ○3 דקאמרינן ${ }^{4}$ בקרקע עולם או ברש׳ הרבים א׳ נמ נמי בקרקע שלבעל הבית בּמן שאּין בעל הבית עומר עימו דקאמר' אמ'ע עולא

## (Leaf 3, verso.)

 אבל אין עומר בעל הבית בצד שדהו מציאת פועל לעצמו : ודשאילת מאי אیּא" בין נכושי עימי לעדר עמי לעשות עמי מלאכה היום כך הרין נכוש עימי קים שיעוריה וכין עדר עמי קים שעוריה והבי קאמל' בעל הבית 5 לפועל נכוש עימי ד' ה' שעות וכיץ עדר עמי דכיון דכוליה דיומא לא וֹא מ"تעביר ליה לבעל הבית בההיא שׁארא דשעות דלא משיעבר ליה לבעל

 לבעל הבית לאו טובא היבא ביץ נבדש עמי לעדר עימי לעשוח עמי מלאבה ס1 היום : ור' יוחנן אמ' האבא בעבד נוקב מרגלית עסיק דמלאכתו חשובה הרבה
${ }^{1}$ Baba Mezia, 8 a.


- Baba Mezia, 10 a.
${ }^{5}$ Editions and MSS. read הייא בר אבא.
${ }^{6}$ This is also the reading of MS. M.
${ }^{7}$ Comp. note 2, p. 106.
${ }^{8}$ Bezahh, 39 a.
${ }^{2}$ Baba Mezia, Ir a.
${ }^{10}$ Baba Mesia, iI a. The reading of our fragment agrees with MS. M., comp. Rabluinovicz, Var. Lect., ad loc.







 נEהיב הויה ולא צריבא עומקא דליבא אבראי אבראי דליבא אידיע גוּוג פירושה אמל＇אבי＂טובא עמיקא ויצריכא 2 ．．צ＇דליבא ；שטרי
 אדרבאתה נברא דפקר מן דינא ולא יהיב מאי דאית עליה


 26 פליגי：הבין פירושה מי סברת חדא מילתה היא ופליגין
אמורי על הדאדי מר אמיר ומר שאחרי מר מטמא ומר


ולא פליג על הדאדי מר מורי בדמר ומר מורי בדמר ：



## （Leaf 4，recto．）





$1=72 セ ゙ う$.
s Baba Meżia， 16 a．
${ }^{2}$ This reading agrees with that of MS．Rome II．
${ }^{5}$ Read
${ }^{4}$ Editions and MS．
${ }^{6}$ Baba Me；ia， 16 b．
${ }^{7}$ Read שתוּ，as given in the Geonic Collection p． 90 a．
${ }^{8}$ Baba Mesia，I 1 a．
${ }^{10}$ Baba Me；ia，9a－9b．
12 ＝Pers． 12 ，${ }^{13}$ In Pers，＂watchman．＂＂wine－bibber．＂

5 דוילא נפּשיה עליה קאגי ואי אשה חשובה דלאו דרבה לסגוי בעיר



 ס1 לבתובתה שוי ק' זווי בכ' זוי צי דאמרין בטציית דרב בעבתיץ אמא
 שקיל לך שיוי ק' בכ' ואי מיתא ההיא איתתא קמת לה לה כתוב' בחיזיקת בעל


 בן לקישׁ אומ' ליקט בתר ליקט לקט אחר לקט דלית בה ממ"שא אילא דבר
xxii מועט תרארא6 הבי קאמל' ר' אבה לרב עמורם כגוף אטום בעולם








 עימו אחר שהואו ראוי לעשירי פוטר את כולם והינו מוני פונין הדאדי xxyi ורשאלת 12 המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן הילב' כואתיה דרב או ואו


 "he who does not belong to the average classes of men," would fit in very well after גאוסי; in l. 4. ${ }^{2}$ Baba Mezia, in b.
${ }^{3}$ I am unable to explain this phrase satisfactorily.
${ }^{4}$ The copyist was going to give Responsum XVI here, but reminded himself in time that he had written it on the previous page.
${ }^{5}$ Baba Mezia, 21 b.
${ }^{8}$ Baba Mezia, 25 a.
${ }^{11}$ Read שהוא.
${ }^{13}$ Bekorot, 49 b.
${ }^{6}$ Ibid., 20 b. ${ }^{7}$ Arabic?
${ }^{9}$ Pesahim, 47 b. ${ }^{10}$ Baba Mezia, 6b, below.
${ }^{12}$ Baba Kama, 46 a ; Baba Batra, 92 a .
${ }^{14}$ Baba Kana, 47 b.

## (Leaf 4, verso.)
















 xxvin ודכתיב

 20
 ישׁ אומ' יחיד הוא ויחיר ורבים הלבה כרבים xxix

${ }^{1}$ Fins is not in our text, but it is found in the MSS. of the Talmud, comp. Rabbinovicz, ad loc.
 and wrote it out in full. ${ }^{3}$ Head $1 \%$.
4 Editions and MSS. read or פאיבא instead of ראשה
5 Editions omit א׳הו, but MSS, have it. ${ }^{5}$ Read
7 Read ויקר or orו
${ }^{9}$ Baba Mezia, 8o a.
${ }^{12}$ Baba Batra, 92 b. ${ }^{13}$ Ibid., 93 a-93 b.
${ }^{8}$ Repeated by mistake.

15 Editions and MSS. : לנשוֹ משת
${ }^{16}$ Baba Butra, Mishnath, VI, a; Gemara, ibid., 93 b.

 כולהו להים גבול דאבור רבנן במתנ' אבל כי אתנו עליה הכל לפּ תנאו והא דרב מונה כד אתנו עליה היא מקפּא5 חמרא מעולה שבמעולין דראוי למישירייה

 ב3 דשאילת מן קדם' לפרושה לך לבולה הבין פירושה . . . . . שמגרים

## XIII.

Fragment Taylor-Schechter, vellum, two leaves, sizo $28 \times 22 \mathrm{~cm}$., small square hand, represents the remainder of a collection of Geonic Responsa. The Fragment is badly damaged; it is especially regrettable that the first two lines of leaf I, recto, are practically missing, as there is reason to suppose that they contained the name of the author. Fortunately, the few letters left on the second line are sufficient to give us a clue. The letters probably are the last of the name Natronaï, and the superscription of the Fragment may have read as follows: wher .תישובות לאדננו הנאון מר רב נטרונאי זכרונו לברכה is confirmed by internal evidence, derived from the separate Responsa. As will be shown when we come to consider them in detail, they contain opinions known, through other sources, to have been uttered by Natronaï ben Ilaï, the Gaon of Sura.

In its present form the Fragment contains eighteen Responsa. Of some of them the contents cannot be satisfactorily described on account of the damaged condition of the Fragment.
I. The first Responsum deals with the question as to whether a benediction is to be said while washing the

[^45]hands before the grace after meals on the Passover-night. The decision of the Gaon agrees with that given in the Seder Rub Amírm, 40 a, which holds that a benediction would be out of place. The two passages coincide, not only as to content. hut also as to verbal expressions, and one is thereby tempted to conjecture that Rab Amram, in his Responsum, excerpted Natronaî's decision in this case as in many another. That the custom of pronouncing a blessing over the washing of the hands before the grace after meals on the Passover-night prevailed in those days, we know, and not alone from the negative proof of the Gaon's adverse decision. It is expressly prescribed in the Ho!yyuduh. of the Genizah puhlished by Mr. Israel Abrahams in the Jewide (umrterly Rerit, (N, p. 42). The perpetuation of this custom in the l'assuver-night meal is a highly characteristic phenomenon. It is not the only one for which this meal has served as a medium of preservation. There can be no dould that at one time a henediction was always said over the washing of the hands before grace after meals, no matter what the season or the occasion ${ }^{1}$. The custom fell into desuctude ${ }^{2}$, but it was saved for the knowlenge of posterity ly the Pas-over-night meal, the typical Jewish meal, which gathered up and preserved numerous customs at one time or another generally observed. The washing of the hands lefore eating "Karpas" at the leginning of the Secler can also be explained only on the same principle. In ancient times the ablution and the blessing always precerled, not only the cating of bread,

${ }^{1}$ Hullin, 105 a. The statement of the Baraita, מיש ראשוּים ואהרוטם הובה, admits of no other explanation than that the washing of hands before the grace after meals was quite as important as, if not more important than, the washing at the beginning of the meal, the remark of the Tinsafut (see s.v.ごn) to the contrary notwithstanding. Comp. also Tontumu, ed. Buber, Balak, 145 .
${ }^{2}$ Comp. the authorities quoted by Juseph Caro in his Bet Yusef, Orath ITayyim, 181.

- Some rigorists insisteu upon the ubservance of this Inalakah, even in

Become obsolete in post-Talmudic times, it yet lingers on in the Passover-night meal, though even there it is shorn of the benediction; the ablution alone remains.
2. The second is the famous Responsum by Natronaï Gaon on the "Order of Benedictions," hitherto known to us only by references to it made by Amram Gaon in his Seder ( 1 a et seq.), by Abraham ben Nathan in his Mankig ( $6 \mathrm{~b}, 7 \mathrm{~b}$ ), and many others of the older authorities. As this Responsum forms the nucleus of the Prayer-Book, it will be well worth while to consider it in detail.
 ment with the German and the Byzantine ritual, showing that is not a later addition, as Baer supposes. The idea underlying the addition of $N n^{2}$ is that the soul, whenever it is separated from its body, as it is at night, is pure, in spite of its owner's sins, and every morning returns to him pure and clean. Another noteworthy expression is הימני, occurring twice in this Penediction. Are we permitted to assume, on the basis of the Palestinian word תימני, that this Benediction is of Palestinian origin?

The order of the short Benedictions in the Morning Prayer (ברכוז הישחר) is the same as that given in the Secler Rab Amram, with the exception that it omits the blessing עוטר ישראל. This can be taken as additional evidence of Natronaï's authorship, as Zedekiah ben Abraham Anaw, in his Shilbule hu-Leliet (ed. Buber, 3), states explicitly that in the "Order of Benedictions," by Natronaï Gaon, the blessing עוטר "שראל is omitted.

In the Penediction גומל חoדים two considerable variants are offered by our Responsum. It has neither ותגמלנו at the end of the Benediction proper, nor טובים לעמו ישיחאל as the closing words of the final sentence. That the words לער לעמו ישר are a later addition is corrobo-

[^46]rated by the fact that they do not appear in the Secler Rab Amram, and that Isaac of Corbeil in the p" (15I, Kopyst edition, 12 a) has לבריותיו instead of them.

The Priestly Blessing after ברכת התורה is not known to Natronaï Gaon. From the remarks of the Tosafists (Berakot, in b, s.v. רכבּ), and the Manhig (ed. Berlin, 9 b) of Abraham ben Nathan, we learn that to say it after the ברכת התורה was a French custom, and we may assume that it was not known to the original Seller Rub Amrum either, but was put into it as a later addition. In connexion with this it may be mentioned that it is equally unknown to the Byzantine ritual.

The selections from the Talmud and the Midrash after the early morning Benclictions are the same as those in the secler liel, Amrum and in all other rituals, with the exception of the Byzantine, which does not contain אזהו .מקוקי. The reason assigned for the practice of reading these selections as a part of the liturgy is practically the same as that given in the Secter Rub Amrum, and both authorities go hack to the same Talmudic passage for it, though cach has a reading of his own of the Talmudic passage.

The Benediction does not occur in our Responsum, and that it is of later origin appears from the fact that in the Roman ritual it is recited without a or ממלות, the very form used in the text of the Manhig (ed. Berlin, p. 7 b) ${ }^{1}$ and by Maimonides.

It is very remarkable that this "Order of Benedictions" has no blessing over the Tallit. Are we to assume that at the time of the Gaon Natronai the Tallit was not worn generally?

The last Benediction in the Evening Prayer as given hy our Responsum reads : המולך בכבודו תמיד על כל מעישיו, which differs from all liturgical forms known to us.
3. The third Responsum is the decision of the Gaon,

[^47]based on Baba Batra, 91, prohibiting the purchase of produce for speculative purposes, to raise prices and control the market.
4. The fourth deals with the subject of usury, giving the opinion of the Gaon, that it is forbidden to charge a higher price for goods because they happen to be sold on credit. He puts this practice in the category of usury. The identical Responsum is found in the Geonic Collection (p. 40 a), where it is ascribed to רב הלוי ז"ל יצרי צדק is usually assumed that this is a misprint ${ }^{1}$, or a false reading, for "הל, and it is therefore generally credited to Hilaï Gaon. But it is not impossible that the reading was לרדנ' ב' הלי, i. e. לרבנו נטרונאי בן הלי, which the copyist mis-
 to 2 , and then he omitted the 2 ב 2 standing for which in his reading was superfluous.

5 and 6. These two Responsa deal with questions of איסור והתר. The contents of the first of them it is impossible to make out, on account of the damaged condition of the Fragment. The second considers the question of the signs classifying a bird among the permitted species. The view of the Gaon is the same as that mentioned by Maimonides (מאכלות אטורות, I, 19) as the view of the Geonim. Comp. also Responsum 14 of our Fragment, and Tur, Yoreh Deah, 82. In the course of the discussion the Gaon mentions that the bird סוגא, occurring in the Talmud, Hullin, 62 b , is a marsh-bird, which disposes of its identification with the wren, made by Lewysohn, in his Zoologie des Talmuds (p. I78), and by others.
7. This Responsum is a brief explanation of the Talmudic passage Baba Mesia, 85 b , in which the great merits of R. Hayya in connexion with the revival of learning in Palestine are dwelt upon.
8. The eighth Responsum tells the Gaon's opinion on

[^48]the subject of corporal punishment in schools，in the following words：＂Children naturally can be taught only with the help of the ferule．．．．Therefore small children，and oven big ones，if they are naughty，must have it applied to them．It does not matter，when the children are healthy，if they are caused considerable pain． But if the teacher uses the same method with small and delicate children，he is a harbarian，and he should he warned not to do it．If he persists after two or three warnings，he should be dismissed．＂

9－12．These four Responsa deal with liturgical questions． The first of them contains the decision of the Gaon，that in the Musaf Prayer the Biblical verses describing the sacrifices of the day are not to be recited．The same decision is quoted，on the authority of Natronaï，hy Ihn Giat，＂יע \％ החッש．II，26．－The second of this liturgieal group gives the form of the Benediction as in the Nhemonel Eisich． It is nearly identical with the form in Lev．R．，VII．2，in lewilitu，ed．Buber，NXV， $5_{5}^{8}$ ，and in the Genizah Frag－ ment published by Professor Schechter，Jewish（uuerteri！！ Remien， $\mathrm{X}, 6.57$. －Of the third only a few words are legible，and they give the form for the
 in Maimonides．The Byzantine ritual also has ロッジּ though with the addition מכביע זדים．
$13^{-1}$ ．Both these Responsa deal with the question of the species of permitted birds，hut only the second of them is in a legible condition．At first sight there seems to be a contradiction between the decision here given and that in the sixth Rexponsum，but in reality the contradiction is only apparent．It should be borne in mind that the circumstances of the two cases respectively are different． In the sixth Responsum we are dealing with the case in which פרם ועזניה ביצויץ．While in the fourteenth Responsum we have the case of Yosef，Yoreh Deah， 82.

15．This Responsum，found also in the renler Rul）Amrum，

19a, gives the rule that every attendant at the services in the synagogue must conform, outwardly at least, with the accepted order, standing when the other worshippers stand, sitting when they sit.
16. The Gaon here renders the decision that a scholar is bound to interrupt his very studies to join a funeral cortège if it does not count the required ten men, no matter whose funeral it may be, whether of a child, a woman, or an ignoramus. This decision is quoted on the authority of Natronaï, in Ibn Giat's 237.
17. From this Responsum we learn the interesting fact that the custom of using Mazzot for is as old as the eighth century. The Gaon mentions Rab Phinehas as the first to introduce the custom, and it is very probable that this Phinehas is identical with Phinehas the brother of Mar Samuel, the contemporary of the Gaon Haninah, who are mentioned in connexion with the redaction of the Midrash Esfuh. Comp. Yalkut, I, $73^{6^{1}}$. Until now the custom could not be traced beyond the thirteenth century. Comp. Shibbale ha-Leket, ed. Buber, $7 \mathrm{I}^{2}$.
18. This short decision by Natronaï has evoked a lengthy refutation from Haï Gaon, published by Horowitz in תורתן של רא׳שונים, 251-6. The matter in dispute between Natronaï and Haï is whether it is allowed to milk cows on a holiday, the former forbidding it, the latter permitting it in direct and explicit opposition to Natronaï. A reference to this Responsum by Hai is found in the $\mathrm{H}^{\prime \prime \prime}$, § $33^{\circ}$,
 הקערה והבין חזינא לרב האי גאון שכתב כדפסקינן

[^49]




응


${ }^{2}$ Menahot, 43 b .
F

(Leaf 2, verso.)


## XIV.

Fragment Taylor-Schechter Collection, three leaves, paper, written in a large hand, square, with a tendency to cursive: contains the remainder of a group of Geonic Responsa, three of them having been preserved, and these not in their entirety.

1. Of the first Responsum, a single line, the last, appears on the fragment. It seems to have dealt with the question of the guardianship of the female child of divorced parents, whether she remains in the custody of the father or of the mother.
2. The second Responsum, of which the end is missing, contains a long discussion of the passage in Bubu Butru, Soa, on the sale of the young generation of bees in a hive. The question is, how is the bee-keeper to distinguish between the old and the young, and deliver to the purchaser what he has contracted for. The Gaon replies thus: "When the young bees are born the hive becomes too small to harbour them as well as the old ones. The young leare the hive and swarm. To prevent them from flying away in all directions the keeper attracts them to a certain place by sweet melodies on the kettle-drum and on the flute, and thence they fly into the new hive prepared for them near by." It is noteworthy that the expression used by the Gaon for bee-hive is like the Arabic and the Persian, not haveret (כורת) as traditionally pronounced. Fuwcarut, to be sure, is an unHebraic sulstantive formation, hut as it is of Persian origin (see Fränkel, Aramü̈sclie Fremdrörter) this does not militate against the Gaon's orthography.
3. This Responsum, of which the beginning is lost, contains a lengthy exposition of shablut, $3+\mathrm{a}-35 \mathrm{~b}$, the passage which considers the determination of the time of nightfall (בי; הישמעישות). The Gaon has a contribution to make to the subject; he brings out some new peints, especially by his reference to Tosefta, $Z u t i m$, I, end, and its bearing upon the Talmudic text.
(Leaf i, recto.)
```
חפּיצה בה ואין לב הבת אצל אמה :ל ואושר עשנינו 1 הלוקח פּרות פוארת נם מי שקנה דבורים קטנים הנולדים מן הדבורים שיש עכשו בכוארת רו רו
5 ואנו אין . .3 קומינו כוארת דבוּ דבורים שלרב . . . לה אמרו עי כשיולדו דבורים קטנים ע . . הגרולים תדחק הבוארח מהן
ויבריחו . . . . . . . . ת ת4 הקטנים מתוך הבוארח ו . . . . .אים וילכו הקטנים וישבו 01 מנגד חוצי והן הנקראין נחיל ויבא בעל הבוארת ויקיף לחן בחוף או בנחיל קול נעים ויציב לחן עיץ וחק באין ונברבין על אותו העעי ועולין וחונין עליי ונוטל אוחן אל בוארת אחרחת 15 שנצעשה להן וחוניץ: אותו הות הנחיל הואא פּירות הבוארת ולבעל המוארת הוא הוא ואם יבא אחר לקחתו מונעין אותו וב . . . . . נו׳ וכ וכן נחיל שלרבורים אם נתיאשו הבעלים הרי אילו שלו 20 שנינו נאמנת אצשה או קטן . . מר 6
\({ }^{1}\) Mishnath Baba Batra, V, 4 ; Gcmara, 8o a.
2 The traditional vocalization is
```




[^50] ibid., II4 a.
(Leaf r, verso.)
הלוקח פּרות פוארת נוטל שלושה
נחילים ואשר שנינו מסרס פורש
תחילה כי כי יש לבעל הבוארחת
כחשיץ כ׳ נולידו ועל . . . . . . . . ${ }^{3}$ אמרנו
בחרדל ובטלה אהת דאמרי במערבא
סו מששמיה דר' יוסי בר חנינה א"ן חרדל
מסרסן אילא מתוך שפּיהם חד
היא שׁשנינו באירך פּירקין ${ }^{6}$ מרחיקין
את החרדל מן הדבורים ר' יוטי
ר׳ יוםי מהיר בחרדל מפצני עהחוא
יכול לומ' לו עד עשא . . . טצ אומ' לי
הרחק חרדלך מדבורי הרחק
רבוריך מחרדלי מפגני שהּ באוח ${ }^{9}$

${ }^{5}$ ר 1 is also the reading of MS. Rome, while all the other MSS and the printed text have
c Mishnah Baba Batra, II, 10 ; Gcmara, 18 a, 25 a.
${ }^{7}$ Baba Batra, 25 b. ${ }^{8}$ Kead הกผש.

(Leaf 2, recto.)


```
        בשבת ואין נימול לשני ימים שים 
        נולד ביץ בסוף ערב שבת מטילין
```



```
        5 נימול בערב שבת ומטילין \
            לחומרו שהוא כערב שבת והין
    שבת שמיני ודאמרנן אם' רב הונא
            בריה דרב יהושוע לעציץ טומאה
        בדתנ; ראה שני ימים ב'; השמשות
    ום ספק2 לקרב; יום אחר בין השמשוחת
```



```
            שנויה:• עיקר הרבר כי וב
    שראה שלׁ ראהיות כהלבתן שתו 
            ראיות מטמא משכב ומושב
```



```
        הקרבב ואהם אחת ראה הרי הוא
        כבעל קרי ואם ראה אחת הת הום 
```

${ }^{1}$ Shabbat, 34 b.
2Read לומאה ולקרבן.

> (Leaf a, verso.)
> ושתים כמחר או שתים היום ואחת
> למחר הרי זה זב גמור ואם ראה
> אחת בין השמשות הרי היא חשובה
> עשתים ודבר זה מפורש במשנה
> 5 שלחוספת 5 מודה ר' יוסי אם ראה
בה כדי טבילה וס'פוג יש בידו² שתי פת
אותה ועל פי צאת שנינו ראה
ום אחת היום ואחת בין השמשות

> אם יודע שמקצת ראייה מהיום ומקצתה למחר ודאי לטומאה
> ולקורבן משום דהוה שתים היום
> 15 ויאחת למחר או אחת היום ושתחים

$$
\begin{aligned}
& \text { לטומאה וספק לקרבן :• ראהּ ישּ וראי }
\end{aligned}
$$

${ }^{1}$ Tosefta Zuthim, end of the first chapter; ed. Zuckermandel, p. 677, line 19.
= Editions read בinsteal of 1 יב, while R. Hananel in his commentary on Shabbat, 34 b, reads בו.

```
(Leaf 3, recto.)
    \מים בין השמשות הרי הן ספק ארבע
    נמצאו ספק לקרבן: ראה ראה יום אחד
            בין השמשות ספק לטומאה מפני
            שהיא חשובה כשתים וזה הות
        5
        ימים: ודקאמרינן הלבה כר' יוסי
        לענין תרומה אסיקנן דלא אכלי
                        כהנים תרומה עד דשאל'ם בין 
        השמשות דר' יוסי : אמ' ר' א' אםי' בום ב
        ঃ\mp@code{ר' זבידא העושה מלאבה שני בין}
        השמשות חיב חטאת ממה נפשךְ
            פ'רוש כגון שעשה בין השמשות
            בין ערב שבת לשבת ועשה עוד
        בין השמשות בין שבת למוצהי שבת
55 מה נפשך או תחילתו דהאי חול תחול תחלתח
            ראידך שבת והא מילתא עיקרה
            ל\mp@code{<תא* דתנא"י דתנן במסכתא}
        כר'תות3 שבת ויום הכפורים עשה
```

    \({ }^{1}\) The editions and MSS. read ' 5 ', the current reading is that of Judah
    Albargeloni in ספר העתים, p. 23, who has יוסי בר אבין
${ }^{2}$ Read ${ }^{3}$ Bishnah Keritot, IV, 4; Gemara, ibid., 19 n.
(Leaf 3, verso.)
מלאכה בין השממשות ואיץ ידוע
באיזה מהן עישה ר' אליעזר מחייב
חטאת ור' יהושע פוטר אממ' ר' יוסי לא
נחלקו על העושה מלאכה בין ביש השמושות
5 שהוא פטור שני אומ' מוקצת מלאכה
עושהה היום ומקצתה למחר ואמרינן
עלה ${ }^{1}$ תניא אמ' רצ ר' יעסי שני אומ' הגבהה
היתה מבעוד יום והנחה למחר²:
שמעתא ביאדה ${ }^{3}$ אין עושה בין השמישות

> שמישא על ריש דיקלי אדליקי שרגו
> כדי שיעשו משמורח ': בבאתה איבא תרצוגלי ב׳ התרגגל
> 55 באין לקיניהן בין השמשוחות :ם בדברא
> והיא השדה: לקיחזי איח אורבי בי העורבים

> והוא ירק שמצוי הרבה בבבל וקוראין
> . . .
${ }^{1}$ Keritot, 19 b.
2 The editions lave an essentially different text. ביאורה 3 .

${ }^{5}$ The later editions of the Talmmd read "ista, while the old enlitions a well as the MS. have יגר; comp. Rabbinovicz, Tariae Lect., ad loc.

## XV.

Fragment Taylor-Schechter Collection, two leaves, paper, square hand, with a slight tendency to cursive. The fragment consists of a quire, of which one or two leaves are missing. It is the remainder of a collection of Geonic Responsa, the two preserved having been the eleventh and twelfth in the collection.
I. The first Responsum of the two preserved, of which the beginning and the middle are missing, is a somewhat lengthy commentary on Kicldushin, 54 b-56 a, dealing with מעישׁ text criticism of the Talmud. Besides offering a number of variants to our printed editions, to which attention is directed in the footnotes, it contains a long passage, on folio $5+b$, entirely missing in our text. The discussion in the Talmud (Kiddushin, 54 b) assumes that, granted the principle מו"ש ממון הדיוט, we must apply it not only to מ"ש at Jerusalem, but also to putside of the Holy City. But this assumption flatly contradicts the plain statement of the Talmud, in Sankedrin, 112 b (comp. also Yer. Peïll, VII, 20 c ), that, in the opinion of all authorities, ש ש outside of Jerusalem is ממון גבוה. The difficulty did not escape the attention of the Tosafists (comp. Kiddushin, 53 b, s.v. איהו), who tried to explain it away. Now, however, it seems that this point was actually discussed in the Talmud, in a passage which the Gaon knew, but which escaped from the text that has come down to us (i recto, lines 1-3). Unfortunately, the beginning of the Responsum is missing, so that we are left in ignorance as to the conclusion reached by the Talmud.
2. The second Responsum deals with the text of the Mishnah and the Gemara of Sotah, 27 b and $29 \mathrm{a}-\mathrm{b}$. The Talmudic passage in question presents no difficulties, but as the Talmudists of the time of the Gaon were not well informed on details of טהרוח, they turned to him with their questions, and he entered into them with some degree of particularity.

## (Leaf s, recto.)


 גבוה הוא ורבנן סברי ממון בעלים הוא². גמר' תא שמע הפודה נטע רבעי שלו מוסיף עליו 5 חמישיתיו³ בין שהוא שלו 5 שי ובין שניתן לו במתנה מני
 מוצי יהיב ליה במתנה אילא לאו ר' יהודה




 ליה במתנה אילא מיהו סמדר לאו פרי ויאהיב ליה

 בסלע ומשתבר בסלע ומעישר שני שלו מני אי פימא ר' מטאיר ביון דאםּ' ר' מאיר מעשר ממון
${ }^{1}$ Read והכמ' אומרין or והכמ' מהיבין; comp. Sanhedrin, I12 b.
${ }^{2}$ Kiddushin, 54 b, comp. the introductory note. ${ }^{3}$ Read
${ }^{4}$ In Kildushin, 54 b the Mishnah reads inv ${ }^{\prime}$ 'ב, while in Ma'aser Sheni, V, 5 the text is the same as in our MS.

א ${ }^{3}$ The editions of the Talmud read


* Read 'הירוש זו הרא מישנה ברורד וכו, and comp. 1.6 of the next page (131).
${ }^{7}$ The editions read
8 is is missing in the text of the Talmud, l. c., but is found in the text of the Mishnah, Mráaser Sheni, IV, 6.


## (Leaf r, verso.)

```
גבוה הוא היכי מצי קני ליה במושיכה הא בעינא ונחת הבסף וקם לו וליכא לעולם ר' יהודה היא והבא חר סתאמא ורבא תרי סתאמי ואי סתאמא דוקא
```




``` וםתים בבחירתא בואתיה¹ פירושה ברור כי
```



``` מאیר אבל הא דמשך ממנו מעשר בםלע שהדבר ברור בה כי המעשר נקנה במשיכה אף על פי ״ о שו שלא צתן לוקח דמים לא נמצצאת דרך לה עמידה
```



``` הגבוה אין בקנה במשיכה ער שיתן דמים וכאשר מפורש במשנתנו רשות גבוה בפסף² והתורחה
```



``` 15 ברה אیז' רב נהילאי בר אירי אם' שמוואל יתומים לת
```



``` סתים במשנתנו בר' יהודה במעשר ועל כן שאהלנו
```

[^51]
## (Leaf 2 , recto.)

תיבא ראיכא א׳סורא חתם קנםינן מעוח גוצן


את השמועה פיטקא באר היטב אחר שכתבנו את הגירסא כאישר ביקישתם:

בו ביום דרש

והא דתגן

6 ר' עקיבא וכל בלי חרש אישׁר יפול מהם אל תוכו



 יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זבאי ישהיתה אומ'



 דכת' ביה ובא השמש ומה טבול יים שהוא מותר בחולין ובמעישר דתנץ ${ }^{5}$ טבל ועלה אוכל במועישר

[^52]
## (Leaf 2 , verso.)

העעיב שומשו אוכל בחרומה אם בנע בכנר פסלו מן התרומה אוכל שני שחוּא פסול בחולין כמציטוּ שלממקרא בל אשר בחוּו יטמא שנמלצה כלי חרש ראצשון ואשיר בתובו שני והכחוב טימאו אפּילו


 בר אתבה לרבא חהיהּה לתנור במאוֹ דמלי שרצים ותיהוי הא פת ראשיונה אמ' ליה לא אמריגן במצא סו דמול, ערצים דאבי דתנהא יבול בל הכלים מיטמאין מואויר בלי חרש חלמי לומא מכל האוכל האוכלין ומשקקן מיטמאֵן באויר כלי חרש ואין בלים מיטמאין באויר בלי חרש ואי סלק׳ דעת' אמטרין תנור במהן דמלי שרצים דאמי בשריץ קאה נאגע²

 בי לא נאטר כל השיר בתיכו טמא אילא יטמא
${ }^{1}$ Kelim, VIII, 5 ; Pesalim, 20 a, and parallel passages.
${ }^{2}$ Pesatiom, 20 a-20 b; comp. Rabbinovicz, Variae Lectiones, ad loc.

## XVI.

Fragment Taylor-Schechter, vellum, $13 \times 15 \mathrm{~cm}$. (ohlong), writing square, quire of two leaves, the middle portion missing. It represents the remainder of a collection of Geonic Responsa, the last of which in our fragment is numbered sixteen.

It contains four Responsa, all of them, unfortunately, in incomplete condition. Neither their author nor their date is ascertainable. However, the assumption is warranted that they belong to the later Geonim; and as the first two Responsa are elsewhere ascribed to Haï, the last of the Geonim may perhaps be accepted as the author of all of them.

1. The first Responsum, the beginning of which is lacking, deals with the validity of a marriage contract (בתובה) signed by a number of witnesses, some of whom were related to the contracting parties. Though the Jewish law in general terms excludes relatives from acting as witnesses to a marriage, the Gaon declares the document valid, because, as there were other witnesses besides, there was no proof that the kinsmen had not attached their names to it as a coveted distinction, or been invited to do it as a courtesy, and the Gaon grants this latitude of interpretation even when the signature of the kinsmen occurs first in the order of the witnesses. This decision is based on the statement in Bulur Butru, I62 a. h. It is noteworthy, that the Gaon's reading of the Talmulic text differs essentially from our accepted reading. Our text ( 162 h)
 cating that the second clause in the Baraita refers, not to a new case, but to the same case treated of in the first
clause. That the Gaon's reading is correct appears from MS. M. and from Rashbam, ad loc., both of which have עליו as well as על השטר, the only explanation for which is that the original עליי was retained even after the text was changed by the addition of על השטר. The probability is that the change finally producing our present reading was made by Rabbenu Hananel, who had the theory that the sccond case in the Baraita was entirely different from the first; hence על הישטר had to be inserted as the beginning of the new sentence.

Our Responsum is practically identical with that given in Harkavy, 42, but it offers a number of more acceptable readings. Comp. also nהת, ed. Coronel, 102.
2. The second Responsum, of which a few lines are missing at the end, deals with a dispute between brothers on account of the water supply in a house inherited by the two jointly from their father, and divided between them soon after his death. Some years later one of them claimed for himself exclusive rights upon the water supply gathered from that section of the roof which covered his part of the house, thus proposing to withdraw from his brother some of the water that had flowed into the cistern at his end of the property, the only cistern with which the house was furnished in their father's time as well as their own. The Gaon decides against him, on the ground that the second brother had by this time acquired prescriptive rights (חזקה) upon the whole water supply as well as the cistern at his end of the property. These were privileges to which a definite value should have been assigned at the time of the division of the property, and the division should have been made with their valuation as part of the inventory. The second brother's water supply could, therefore, be curtailed only by an act of injustice.

This Responsum is essentially the same as that given by Harkavy, 4I, so that our two Responsa, both of them attributed to Haï, occur in Harkavy reversed.
3. In this Respunsum a few lines are missing at the
beginning. It deals with the Talmudic passage in $P e w h i m$, 71 a . The Gaon first of all estahlishes the correct text,
 probably residing in an Arabic-speaking country, in which בָּ were pronounced alike. They must have represented the phonetic identity orthographically. The main difficulty in connexion with the text which the Gaon was called upon to solve was of a theological nature. It is an accepted principle with the Rahhis that (l'exahim, 59 h), atoning power resides evon in those portions of the sacrifices caten by the priests, of those sacrifices, that is to say, that are not wholly consumed upon the altar. Several questions arise with regard to this
 portions of which camot be eaten until after the Great Day has passed, and atonement has presumably taken place? Still more difficult of solution the question beeomes if the Day of Atonement falls upon a Friday. As the priests' portions cannot he prepared on the Salbath, they lie over a second night, which renders them unfit. The same difficulty inheres in all the sacrifices brought on Sabbaths, and on holidays falling on the Sibhath, intended to be partly eaten hy the priests, which, however, they cannot use until tho Sahbath is over. The Gaon ${ }^{1}$ reaches a solution hy a peculiar explanation of ¡ם. His. His view is that atoning power resiles, nut in the act of eating. but in the character and state of the sacrifice. If the sacrifice is of the right sort. and there is nothing in it to prevent the priests from using the portions assigned to them for food, it does not matter whether these portions are eaten hy the priests or not: they are not deprived of their atoning power. This explanation covers the case of all Sabbath sacrifices, and it also covers the case of the sacrifice on a Day of Atonement falling on any day except Friday, because we know heforehand that the priests will be able to eat their portions immediately

[^53]the Sabbath or the Fast is over ; the delay will not have rendered them unfit. It is otherwise with the sacrifice of the Day of Atonement falling on a Friday. Then a second night must pass before the priests can prepare their portions, and the law is that no sacrifice may le eaten after more than one night has passed over it. The Gaon must resort to another explanation for this case. Basing his view on the statement in Sliebriot, 8 b , he holds that on the Day of Atonement the atoning power is confined to the Azazel ; the other sacrifices, of which the priests have portions assigned to them, do not possess their full atoning power on that day; they have only a preventive action; they avert suffering from the sinner whose sin cannot be atoned for by the scapegoat, because it is of such a nature as to require the expiation of death.

It is highly interesting to compare the Gaon's conclusions with those of St. Barnabas, in his Letter, VII, 4. He says: "And they shall eat of all the rams sacrificed for their sins on the day of fasting. And-note well what I am about to say!-the priests alone shall eat all the inner parts, unwashed, together with vinegar!" Up to this time it has not been noticed that the argument of St. Barnabas is also based on the principle of כהנים אוכלי; ובעלין מתכפרין, according to which the atonement of the Day of Atonement could become effective only after the priests had eaten the parts allotted to them. His assumption that the priests ate their portions during the day itself, while the people were fasting, is, of course, wholly incorrect, though I cannot believe, with Güdemann (Religionsgeschiclitliche Studien, p. Io6), that it is an intentional misrepresentation. Barnalas simply put together several Rabbinic statements, and drew an unwarranted conclusion. He knew, as is said in I'escllim (1. c.), that on Salbaths, or holidays falling on the Sabbath, the priests would eat their portions of the sacrifices unboiled, in order not to delay the atonement ${ }^{1}$ the act effected. Also he knew that it

[^54]was not a transgression to drink vinegar on the Day of Atonement, hecause it is not customarily used as a drink (Fomul 81 b). These two statements he combined, and obtained a conclusion that cannot hold water.

There is an apparent contradiction between $P$ Csul? im, 71 a, and Mishnule Menulut, XI, 7. In the former passage, it is assumed that it was the custom of all the priests to eat their sacrificial portions raw on Sahbaths and holidays falling on the Sabbath; while the other text limits the practice to the Day of Atonement falling on Friday, and even then it is described as the halit of the less cultured priests ${ }^{1}$. The contradiction disappears if we accept the view of the Gaon, that the now her her her her now atoning power, and hence there was no need for the priest to hasten his meal.
4. The fourth Responsum, the end of which is missing, deals with the correct reading of the Mishmah text in ' E'rulien, III, x. The Gaon calls attention to the fact that the Bubli and the Teruslulmi have sulstantially different readings of the passage. From the discussion of this Mishnie passage in 'lirulin, 30 b . We see that our reading of the Mishmah is as old as the Dabylonian Amoraim, though the Talmudic discussion may be a Saboraic interpolation.
${ }^{1}$ My conjecture is that the Mishnal ought to read iosse instead of
 Maimonides in his Commenta:y, ad loe., and Ginzherg, Oriontedische stedion (Theodor Aölleke zum siebzigsten Geburtstag), II, p. 612.

## (Leaf i, recto.)

 רוחא שביק למאֹן דקשיש מיניה לפיכך תתקים העדות ,
 למידים משיטה אחרונה אמרנן אמ' ליה רב נחמן לרב לרב 5 עמרם מנא לך הא אם פא' ליה דתניא הרחיק את הת העדים שתי שטין מן הכתב פסול שטה אחת כשר ואר ואיבעיא להו² שיטה אחת ומחתה מאי ופשים פטינן מיהא הרחיק

 oו קרוב או פסול תתקיים העדות בשאר מסיעא ליה


 המים מן הגנות ומבל צרך ${ }^{4}$ עוברת במקום ידוע וע והית והת 15 האמה קבועה מאבות אבוריהם הלקו החצר וה והת על עצמן כל צד שיגיע לכל אחד יקח אותו באבניו

[^55]
## (Leaf r, verso.)


שחלקו ויצכנו שנים הרבה נפלה ביניהם מריבה על עסק



 כך ראינו בי כלל הדין ביון שיעברו שיטים אחר החלוקה
 מוהם למבוע את המים ולא לסתום בפניהם ולאו מטטעמיה



 ובץ אם היו המים נישפבים מצד אחד והמברוב עוב עוכן
 שהיו בראשונה אלא האחר מוציא את מימיו טמקום
${ }^{1}$ Baba Batra, 7 b.
2 Read דין דיך.
(Leaf 2, recto.)
בדבר חדא ששׁחיטת שעירי דרגלים מותרת בשבת אבל


 5 ואתא רב פבּא ופריק פירוק אחר שאהאן שמחחה זו בשבת בבשׁר : וספרים שאין בהן חי טעות הוא : וכתבתם שמחה בקאי


מנחות 4 לענין יום הכפורים חל להיות ערב שבת הבבליים אוכלין אותו כשהוא חי מפני שדעתן יפה ודאי הוּ הדבר באישר oו כתבתם דקימא לן מפני הבישול שאין יכול לאכל ביו ביום הכפורים וכשיצא ותבא השבת אין ין יכוּ יכול לבשל בשבת וצריבין לאכלו עד הצות לפיכך מי שדעתו יפה איכלו
 כתבתם כיין שא'ין הכהנים אובליץ אותו ביום עצמו הנה 5 אילא כיון שהן מוכנים ועומדים לאבקן עונותיהם מיתכפרין

[^56]
## （Leaf 2，verso．）

 תלויה בשעיר שלעצאול ואם תאהר תולה תולה מה שתחלוי הו ער


 ער שיודע לו ויביא בעילה ויורד ואמרינן ${ }^{2}$ עלה ובי מאחר

 ל oו טומכוס אוֹ אהּ בחולין ונחקשה לנו מאר וער ויש עמנו ספרים

 לחויץ ולילך בישידה תיבה ומגדל ער מיצות לא לה להות נתנו
 5 סומבוס או＇בחולין ויש בין אלו לאלו חילוּ ברור בי רשונה׳

[^57]
## XVII.

Fragment T-S., three leaves, $2 \mathrm{I} \times 16 \mathrm{~cm}$., writing small, square, with a tendency to cursive; the numbers and marginal notes, except the sheet mark at the top, are in a later hand, and in black ink, while the text is brown. It represents the remainder of an unusually large collection of Geonic Responsa, in fact, the very largest known. The numbers run up to 593 , of which our fragment contains from No. 498 to No. 505 consecutively; then from 568 to 577 consecutively; and finally from 585 to 593 consecutively. The large number of 497 are missing from the beginning, and there is, of course, no telling how many more there were after 593. They cover a number of branches of Rabbinic law, the various subjects being noted in the margin by a later hand. The annotator used the classification of the Code of Maimonides, but he was either ignorant or careless, for he allows a glaring mistake to stand on the first page preserved. Misled by the word מבו, which occurs prominently, he classifies one Responsum under עירובין Responsa preserved are anonymous, and as only a very few of them occur in other collections, there are no means at hand for determining their authorship and date. We may, however, assume that they belong to a number of different Geonic authors of various epochs.

I [498]. The first Responsum in our fragment, the beginning of which is missing, deals with the case of a man's giving his property to his mother before his death. The Gaon rules that on the death of her son she can make no use of the property, nor dispose of it in any way, until she has paid the dowry to the widow, her daughter-in-law.

2 [499]. The second Responsum gives the decision of the Gaon in a dispute regarding an alley-way (מבוי). One of the several parties having a common alley-way moves from his house, and he makes a claim upon his former
neighbours, asking them to pay him for his share of the alley, which he is no longer using. The Gaon decides against his claim.

3 [500]. This Responsum is identical with the one attributed to Nahshon Gaon in the Geonic collection畆 a slave under false pretences. His physical condition was impaired, yet his master asked and obtained the valuo of a slave in perfect health. The purchaser discovered the fraud practised upon him, and, after having had the slave cured, he demanded from the former owner a sum of money equal to the difference between what he paid for him and what his real value was at the time. The first master deelared his willingness to take hack the slave and return the money, a proposition to which the second master would not agree. as he had taken the trouble and grone to the expense of having the slave put into good comdition. The Gaon decides that the purchaser's claim is justified.

+ [.,01]. The third Responsum in the fragment deals with a note of indehtedness, signed by two witnesses, which the alleged dehtor refused to honour. The witnesses recognised the handwriting as theirs, but as they could not remember the sum of money mentioned in the note, their testimony was of no value, and the maker of the note could not be held to the payment of the sum therein mentioned.


5 [502]. An agent was sent to Erypt to purchase merehandise. On his journey he was attacked hy brigands, who threatened his life. To save himself he showed the highwaymen where his employer's money was hidden. He now contended that he was not called upon to make grood the loss. since. in any case. cren if he had sacrificed lis life. the money would have fallen into the hands of lis assailants. The Gaon supports him in this contention, provided he can prove byeans of witnesses, or will asseverate hy means of an oath, that his supposition is
correct, that the brigands would in any case have found the money.

6 [53]. The Gaon decides that a debtor may force his creditor, who holds a promissory note against him, to take an oath that he has not paid up his indebtedness, as he himself maintains he has done; and this right belongs to him even though the creditor is willing to waive his alleged claim, if only the debtor will take the oath. There can be no doubt that this Responsum is the same as that quoted in a Responsum addressed to Наї ( (חודה גנוז, 136 ), where it is ascribed to Natronaï Gaon.

7 [504]. To this very day, the Gaon says, priests are under the obligation to avoid defilement. It is very probable that this Responsum is merely an extract from a much longer one found in the collection חמדה גנוזה, 55 , also attributed to Natronaï Gaon. Comp. $\mathrm{p}^{\prime \prime 2}, 4$.

8 [505]. A debtor sends the amount of his indebtedness to his creditor through a messenger. The debtor receives a letter from the creditor acknowledging the receipt of the money. Later the creditor denies having written the receipt. Before the matter is cleared up, the creditor as well as the messenger die, and the heirs of the creditor claim the money due to their father. Though witnesses are found to testify that the handwriting is the creditur's, the father of the present litigants, they continue to urge their claim, basing it upon the contention that there is no way of establishing that the receipt refers to the transaction under discussion rather than some other debt owing from the same debtor to their father. The Gaon's decision is missing.

9 [568]. Of this Responsum only the last two lines have come down to us, and they contain the rather interesting statement of the Gaon based on a Talmudic passage (T'uadnit, IIb), that study is of greater importance than fasting, but fasting surpasses almsgiving.

10 [569]. Here we have the Gaon's view on יחוד ארוסה, after the recital of ברכת נשואיץ. Comp. $i^{\prime \prime}$ ", 19 b, 14; and 58 b, 24.

II［570］．The Gaon writes out the formulae for several sorts of deeds of gift from a father to his children，the expressions differing according to whether the deed becomes operative during the father＇s lifetime or after his death． Comp． $\boldsymbol{Y}^{\prime \prime}$＂, 4.5 a， 5 ．

12 ［571］．Here we have a case in which the dowry is paid out，though it be the woman who insists upon the


13 ［572］．＂A bachclor made out a deed of gift．Later， when he married，he made out a second deed of gift， transferring the same property to his wife，and in the presence of the first recipient，who uttered neither protest nor oljection．＂＇The Gaon decides that the second trans－ action，and not the first，is valid．

It［57．3］．The Gaon decides that an oath taken on a prayer－hook is as sacred as one on the seroll of the law， and he who takes such an oath cannot he alsolved from it． This lesponsum is attributed in one soure to Saadia，and in another to Haï ；comp．Miiller，Muflut？，p． 230.
$15[574]$ ．The Gaon rules that a Jew who owns orchards， the fruit in which must he gathered day ly day so that cessation from work on Sabbaths and holidays would entail a serious loss，may sell an average day＇s pickings to a Gentile on the eve of the Sabluath or of a holiday．The sale must he completed before the day of rest enters，so that the Gentile does no work for the Jew on a holy day． （＇omp．ジп．125：and Fragment XXI，2，recto，below．

I6 $[57-5]$ ．Though hutter churned by Gentiles may be hought and eaten by Jews，the Gaon advises against it． This Responsum is found also in the Cieonic collection n＝וּי゙ ה＂

If $[5 ; 6]$ ．This Responsum contains the decision of the Gaon with regard to $\operatorname{mon}$ ． a ．It is not improhahle that this is the Responsum to which Maimonites expresses
 XI， 15 ，and $\Pi^{\prime \prime} \because, 173$ ．

Is［575］．The Gaon goes into details as to the character
of the testimony admissible in the case of an עגונה．The end of this Responsum is missing．

I9［ $5^{8} 5$ ］．The contents of the Responsum are difficult to determine exactly，because the beginning is missing． All that can be gathered from what remains is that the case dealt with is what the judge of a certain town suspects is a mock divorce，desired for the purpose of escaping the payment of debts．The delot owing to a divorced woman，namely，her dowry，must be paid by the husband before all others．If，then，a man is hard pressed，the experlient of divorcing his wife may occur to him，the in－ tention being，of course，to re－marry the woman，and again come into possession of the dowry．The judge in our case was willing to grant the divorce on condition that the husband took an oath not to re－marry the woman．The Gaon shares his suspicions，and sustains his decision． It is noteworthy that the Responsum mentions in full the name of the judge，David ${ }^{1}$ ，and of the parties concerned．

20 ［ $5^{86}$ ］．This Responsum contains the interesting state－ ment that the old－established custom，reaching back to Talmudic times，of taking an oath publicly on the sacred scrolls in the synagogue，was discontinued in the day of the Gaon．Instead，when the occasion required it， a conditional excommunication was proclained in the synagogue，as follows：＂If thou，N．N．，owest money to N．N，and dost not acknowledge the debt，thou art under the ban．＂Judging by the style of the Responsum， and the view＇s expressed in it，we shall not go far wrong in ascribing it to Haï．Comp．especially his Responsa in $i ": \stackrel{\prime}{ }{ }^{\prime \prime}, 73$ a and 76 a ．In the latter Haï writes thus：＂Such a thing as taking an oath on the sacrerl scrolls has come under our notice neither personally nor through the reports and traditions of scholars from generations ago．Our procedure is as follows：The draped bier is brought［into the synagogue］；and in it is a cock（Aram．یבר），symbolic

[^58]of man (Aram. גברא); lights are kindled, symbolic of the soul of man; ashes are strewn under the feet [of the one who is to take the oath], to indicate that man is but dust and ashes; empty, distended hides are put before him; they threaten him, saying, Behold, all these shall be signs unto you! Then children come with trumpets (ジ・), while the man is led up to the place before the Ark, and the precentor stands on the platform next to the Ark, and says: $\mathcal{N}^{T} . N_{\text {., }}$ who does not confess the truth, may he be overtaken by thus and thus [the curses of a ban] ${ }^{1}$."

21 [587]. This Responsum deals with the limitations of the rights of a husband in the property of his wife. Comp. 2" $\pi, 25$.

22 [588]. The Gaon gives the formula of the oath to be taken by a widow who makes demand for her jointure from the estate of the heirs of her late hushand. This Responsum is identical with that found in the Geonic collection 2 " $n, 26$, where it and the previous one, No. 21, are ascribed to Rabli Zemah. Comp. also $i^{\prime \prime} \ddot{\prime}, 65 \mathrm{l}$, top; and Müller, Muftect, 148 , for it appears in the former that it was still customary to take oaths in the time of the Gaon addressed.

23 [589]. The Gaon renders the decision that a widow left with an infant at the death of her hushand may not withdraw her dowry from the estate until the child has reached the age of two years, the period during which a mother has the duty to nurse a child, and during which re-marriage is prohibited.
${ }^{24}$ [590]. A dies, and $B$ of his own accord pays his heirs money which he confesses he owed to the departed, though no memorandum of the debt was found. The heirs wish now to force him to take an oath that he has acknowledged the full extent of his indebtedness. The Gaon decides against the heirs. Comp. $\boldsymbol{Y}^{\prime \prime *}, 72 \mathrm{a}, 5$.

25 [591]. The Gaon decides that a widow claiming her dowry from her late husband's estate must take an oath

[^59]asseverating the justice of her demand, even when the estate does not suffice to satisfy her claim in full.

26 [592]. This Responsum deals with the status of a child born out of wedlock, a certain man being designated by the mother as the father of the child. The Gaon's decision is that such a child is not to be considered a bastard (ממזר); nevertheless, the alleged father cannot be held responsible for the maintenance of the child, nor is the child to inherit his estate after his death. If circumstantial evidence corroborates the woman's allegations, the man is to bo excommunicated and exposed to public disgrace. Comp. $\boldsymbol{p}^{\prime \prime}, 39$, and $\gamma^{\prime \prime}$ ", 46 b, II.

27 [593]. This last Responsum of our fragment, of which only the beginning has been preserved, deals with a promissory note whose genuineness is denied by the supposed debtor. It is perhaps another version of Responsum I33 in the Collection שערי תשובה.

 כהובת בלתה ביבבועה דלא אתפסה צדרי ולאחר ישתיטול בחיבתה


 עירוב：









 מבירה

 יתו ל和 עידות






 לן בממונה והולכך איתרע ליה עיטרא：תקךב ראובן ב ．．ש הלך לממצרים שיגר עמבו שמעע＇טו＇זהובים לקנות לו בה

[^60]
## (Leaf i, verso.)

שלוחיו


 5 לייגרה עם הגוי שלא לעבור על דעתו ויצאו עלינו לסטיץ ותפשיׁו השיירה כולה והפשיעיטו כל מה שהיה עלי ותניחוני ערום ועמדו לשחטני וכיון עוּאיתי כך אמורתי בלבי כל מה עייש עמי אیּ לי הצלה מידם מוטב שאאמר להם עיש עמי זהובים ויניחו אותי אמרתי להם יש לי בדלוסקבא ט'ו' זהוב' ובאו עמם למקום הישי"רה פחחתי הדלוסקמהא

 לי איך הדין• כך ראינו אילו היו הריברין מוצנעים ביד ראובן ולא המירו בהן לסטין ונחן אותן להֹ בודאי הציל עצמו במטמון חברו הוא ותי״ב לישלם חכל:


 ולא היתה לה הצלה מידם ולא נשתייר מן הזהבים בלום ואם יטול מונו שמוע'
 על חברו ואמ' לו פרעתיך אמ' לו מלוה השבע עיפרעתני ולך³ אמ' לו לוחה איני לוחה ומלוח
נישבע השבע אתה וטול: כך ראיגו שיבדין אמ' לוחה ישכיון עישטגר בידו 20 ישבע ויטול ואם האשינו לוה למלוה גובה בלא שבועה : תקקד וכהן ישנכנם





 ואיתי שהדי יההוא כתב יד ראובן אמרו לו היורשין שמוה חוב אחר היה לאבינו
 יורשי לי או עם יורשי ראובן: הבין חזינא דאילא איצבח שמעעי

## (Leaf 2, recto.)




 5 ראטיצו 5 דֹק










 אישות







 מתחה




${ }^{1}$ Táanit, II b; our texts read ליכנל כלבא לֹשירוהיה.
${ }^{3}$ The line over indicates that this word is to he cancelled.
${ }^{5}$ Comp. Targum Jonathan to Deut. xxiv. $6 .{ }^{6}$ Read בהרת.
${ }^{8}$ Comp. Baba Batra, to b.
${ }^{9}$ Peäh, III, 7.
${ }^{2}$ Berakot, 32 b.

- Buba Batra, 135 b.
${ }^{7}$ I'cbamo', 65 a.


## (Leaf 2 , verso.)





 תפילות ונשבע בה אותה שבועה תהא כישבועת התורה וביון שנתחרט בה יש לה שבועות
הפרה אולא: כך ראינו שישבועתו כישבועת ספר התורה מה ספר תורה יש

 סו בכל יום ויים מפני שמוציא פירות כצלק ואם אינו מלקטו ועוזב אותן ב'שׁבת וביום שבת






 מאכלות אסורות דחלב טהור עומר טאוא איצו עומד מותר אלא שאואין הדעת מקבלת ומי
 20


 הן החקירו על עצמן כוֹל אבל במקומינו יולדת אינה טובלת אלא לאח לאר שלישים

 בלל ולא מי שמעיר על הריגתו אישתו מותרת לינשא אולא בך ראי ראי שׁאסורה

 30
${ }^{1}$ Baba Batra, 132 a. ${ }^{2}$ Ketubot, XIII, 6; Gemaru, ibid., 109 a. ${ }^{3}$ 'Aboduh Zuruh, 22 a.

${ }^{7}$ Yebamot, XVI, 7 ; Gemara, ibid., 122 a.

## （Leaf 3，recto．）

 לאּשתו יֵל יצחק ב ח חי ．．．．．．





 ．．．．．．





 עות ．．．．


 20













[^61]


 5 שלקקרקע הבעל מוציא מיד הלקוחות אבל טכרה האוּה לבעלה או נמי מכרו שיציהם הוי זביניחו זביני וכן הלכה : ונכםי מלוג הם כל בגדים ותבשיטיט"


אותה דלא תבּשה בלום מכתובתה או אפּלו על פילבה ועל עיסחה: בלישין הוה
אישות
 והה ההא לישון צררי כמו ויראו את צרורות כםפ': וטגלגלי; עליה שלא גולת ולא גנלה


להשביעה עיכך יצנינו ${ }^{4}$ הלבה מקבר בעלה לבית אביה כול' במה דבר' אמורים


 אם מחמות מניקה את ב:ה עהאלת דינה הוא דמעכבין עלה ולא יהבינן לה עד

 20 גיהוי כמשיׁב אבדה ופטור : כך ראינו יצביון דאפּקיד גביה בלא שהחי דאלו בעי אמל' לא היו דבר' מעו' כמישיב אברה הי" ופטור ‘: וכן אם מת שמוע' ותבצ ראוב; או יירשיו את יורשי שמע' וליכה עהדי הוי משיבי אבדה ולית עליהי שבועה בלל ל:





 טועוֹ

 ונבען

זה שיכתב ידו הוא . . . . . תב ידו גובה מבבי חרי דלאו ישטרא מעליא בקנין הוא
${ }^{1}$ Baba Batra, 50 a.
${ }^{1}$ Ketubut, IX, 6 ; Gomara, ibid., 86 b.
${ }^{6}$ Comp.
${ }^{2}$ Read 17 לוב.
7 Fiead van.
${ }^{3}$ Read
"Kitubot, IX, 8; Gemara, ibid., 87h. ${ }^{8}$ Comp. שטו,

## XVIII．

Fragment T－S．，paper，four leaves，two joined and two separate，$I_{7} \times 13$ cm．，neat，small square hand．It repre－ sents the remainder of a Geonic collection of Responsa， of which nine have been preserved to us，five in an incom－ plete condition．

1．The first Responsum，the beginning of which is missing，deals with the relation of the second holiday to the first，especially with regard to the burial of the dead．The Gaun decides．on the authority of the Talmud，Sheeblat，I39b， that on the first day the work connected with the burial of a body must be done by Gentiles，but on the second day it must he done by Jews．It is practically identical with a Responsum attrihuted to Natronaï Gaon found in the Geonic collection $\pi^{\prime \prime} \ddot{*}$ ，IS\＆．but our fragment presents it in a more complete form ly far．Especially noteworthy is the orthography of the name of the city referred to in the above cited passage in Shublut，in our Responsum בשבר， not בישי as it appears in the editions of the Tahnud and in the $\Pi^{\prime \prime \prime} \because$（ibid．）．That the reading $\begin{gathered}\text { is correct is } \\ \text { is }\end{gathered}$ corroborated hy＇Aruli，s．v．xרדוֹת（ed．Kohut，206）${ }^{1}$ ， and by the MSS．of the＇Talmud（comp．Rabbinovicz，on Foma．Io a：also Fragment XXV，1，recto，line 1，below）．

2．The second Responsum is a brief version of No． 57 of the Geonic collection ת＇תאהני טיזרח וטמערב，where it is ascribed to Natronail Gaon．But，though a shorter form， ours is the better，the one in the collection named being in a very corrupt state．The Gaon here decides that it is not permitted to kecp Sabbath dishes hot ly putting them into ashes on Friday．

3．The third Responsum，perhaps also by Natronaï Gaon，concerns itself with the materials permitted for the Sabbath lights，and is also found in Rabbi Judah bar Barzillaï Albargeloni，ס＇דעתים，p．I7．

[^62]4. Of the fourth Responsum only the beginning is preserved. It deals with the same subject as the previous one, and like it is found in the or (l. e.).
5. This Responsum, the beginning of which is missing, contains an explanation of the Talmudic passage Ketubot, Io a, and the norm for such cases as are there discussed.
6. The Gaon decides that an individual whose morals are not above suspicion is qualified as a witness to a marriage, but not as a witness in an inquiry as to whether a woman is a widow or divorced. Comp. $r^{\prime \prime} \ddot{4}, 85$ b, 13 .
7. This Responsum, of which only the beginning is preserved, is identical with the somewhat lengthy one given in גממומ, 86, and deals with the question whether a witness may retract a statement of his made outside of the court.
8. In exchange for part of a debt, a debtor agrees to give his creditor the use of a shop for a definite time. Before the time has elapsed, the debtor has an opportunity to sell his shop, and he desires his creditor to leave it. The Gaon decides against the debtor. Comp. $i^{\prime \prime \prime}, 99 \mathrm{a}, 22$.
9. The last Responsum of our fragment is identical with that ascribed to Nahshon Gaon in the collection $\gamma^{\prime \prime} \ddot{\prime \prime}, 98 \mathrm{~b}, 20$, than which it is better phrased and lengthier. What is particularly noteworthy in our text is the explanation of the word חבילה, which is entirely new. The case dealt with is that of a day-labourer who has undertaken a day's job for a stipulated hire. In the middle of the day he refuses to go on with the work. His employer represents to him the difficulty of securing another working-man at that time, and also that he will have to pay a proportionately larger wage to the man who consents to do a halfday's work. The Gaon decides against the working-man, and rules that the employer may withhold his hire until he has paid the new labourer what he may demand, while the first one must then be content to take the difference between this sum and that agreed upon for his whole day's hire.
(Leaf I, recto.)

על פי שרב ור' יוח:ز הלכה כר' יוחמן בהא הלכה כרב וכלכלה כבותה ¹ י ושני יטים
 תרויהו נולדה בזה אשורה בזה : ופה ופירות

 מית שהיקלו בו חבק'3 דאוּ דא' רבוא מת בוּ ביום

 סו טובים שלראיש השינה מה שאוּן בן בביצה


 בני תורה והבםי תורה אתתם וחם ושילום לום  אלא אהתם חשובובים לפּינו כמותנו

ברמין מערב שבתח ומבםי; אותן בכםות הראוי כגון גלופקרין ובטדינין

${ }^{3}$ Shabbat, 139 b.
${ }^{\text {4 }}$ Ibid., 139 a ; our texts read $7 コ ニ 2$, and Rabbinovicz has no variants.
(Leaf i, verso.)
ובשאר כיםיות הראויות ומצֹטמקת והולבת
 אוּ אסירֹ כֹ ראינו שכל הטמנה ברמיץ
אמור1 מאא טלֹלֹא בֹל מקום קא אמרינן

לו התיר בשום אגפּא בעלמא • ועשׁ'
איּ מדליקין לא בלכש ולא בחוסן ${ }^{2}$ צוֹ



סו וכל שכן שקרובים דבריהם ורברי תנה
קמא להיות שוין דקא אמרינןי ${ }^{3}$ חכמ' הינו
תנא קמא אאיכא ביניהו דרב ברונה אממ' רב ולא מסיימי אבל ר' טרפון פליגין כל תנאי עליה ור' יוחקן ${ }^{4}$ אמ' אין לך אלא מלא

##  <br> דבעא ${ }^{6}$ אבי מרבה שמנים שאמדו חכם' אֵּ; מדליקין בהן האלבה כרבה או בדאיתותב

[^63]
## (Leaf 2, recto.)


 בתקנחן אמ' רבא חזקה איא אוּ אדם טורח בטעודה ומפםידה : ואקה רב נחמן סבירא 5 ליה דנאמן דההוא גברא דאת לתא לקוּ לקויה דרב
 נחזץ אסבוה כופרי מברכתא חביטא ליה ליה לוח

 שטאינו גשוי3
 והישתא מפקאגּא כדרב אחא דבת דתראה הוא דקאמרי' רב אחא משני באוֹ בכחור



 בתוח ולא כוהימן וישׁי' החישוד על העריות

[^64]```
                    (Leaf 2, verso.)
            מהוה להער בין עדות דעלמא ובין ערות
```




```
                דאם' החשוד על העריות בשר לעדות וכות
```






```
                                    אבל לעיולה לרשות בעל אחר מהוימן דקאו
```











```
                ליששׂכר ונטרו ליה לי ויחודה ההאא
2 , 2 , belonging to him only; comp. the reading of the MSS. in Rabbinovicz, on Sanhedrin, 26 b .
* In גמשמ taken as the subject of \(7=x\).
```

1. Sanhedrin, 26 b.

3 = $=$ 方。
(Leaf 3, recto.)
על חמשה דינרי עיהיב ליה חד זוזא נביתא ²... . .

ער תרתין שנין וכיון דשהה שתה לוּ ופלגא
 5 ואנא יהיבנא דינרי דפרעת ליה לשמעע' של ${ }^{3}$ ראובן אמ' ליה לשמעון שיקול דינרי דיזיפת מינך ושיבקה לחנותאי אמ' ליה שמעצ' ער ער
 ואם' ליה ראובן הא אית לי חנות לתות אות אוחרנתא oו דקריבא להדא חנותא דמישתלמת מנֹה
 חנותא אמי ליה ראובץ אי כתבית לך מיהא
 דלא כתבית לך הבי על דמצרי דיליה ${ }^{4}$ כתבית 515 לית לך אלא למי למידר בחנותא בין בדא ביא בין באוחרנתא דינא מאי והא דאו דאור ס5 רבנן סתם משכנתא שתת היכא דאותפיה עישרה לתה דינרי ומשבין ליה חגותא ויהיב ליה כד'
${ }^{3}=\pi$ 涫。
4 Text not very clear ; probably to be read דילי.
${ }^{5}$ Baba Mezia, 68 a.
(Leaf 3, verso.)
 יכיל למהדר או לא: הכיץ חוינא דשלא
 טענתא מעליתא היא ולא יביל להנפוקיה 5 ער דמליאן תרחין שנין כתנאיה ואף על לות
גב דקאמ' ליה אית לי חנותא אחריתי דור בה לאו כל כמיניה מא׳ טע' דמאכי משי משנחא אלים טובא דאא אפּליל אתי בר מצרא ובאי ומעי למויזבנה לא יאביל למיזבנה כמה דמשכנתא oו בידא דשימעון דקאמרי׳ב אמ' רב אשי אשי אמרו

דשכונא גביה למאי נפקא מינה לדינא דבר מיצרא דלא יכיל לזבונה לשום אדם אפּלי

515 גביה וכל שבן לחלוכה ליה בחנותא אחריתי דלית ליה מן דינא: והיכא דמשבין
ליה סתیמא אף על גב דלא פריש ליה לא לא יכיל לסלוקיה ער תרתין שניץ דקאמרינן3 כדרד

[^65](Leaf 4, recto.)


ובישטר ובחזקה כך שטכירות נקנח בכםך



מיניה ער דמשלם תנאיה : והיבא נמי

יביל חד מנהון מהרר בבציר טן שתא מן


10



 15 אנא שׁקילנی אגר א דילי ואנת או צי בעית למיגר

[^66](Leaf 4, verso.)
מצאן דמחצד לך אגר לח״ ואי בעית למישבק
 כבר פסיקא ¹ השוכר פועלים להעלות פשחנו מן המשרה וכל דבר שהוא אבּוֹ וחרו 5 בהן מקום שאיקא ${ }^{2}$ אדם הרי זה שוכר עליהם או מטעץ: ואמרי3 עלה ער כמה שוכוֹ עליהם אמ' רב נחמן"כדדי שכרן והיל ערב כרב נחמן ואף על גב דאוחיביה רבא לרב נחמן ער כמה שוכר עליהם עד ארבעים וחמשים oו זוֹ ופירקה רב נחמן התם כגון שבוֹאת חבילה התם 4 או חצד ליה שמעון כוליה יומא מוטב: ואילא אגר עליה ראובן ער פדי שיברו דשמעון ולא יהיב ליה לשמעון מן אגריה שום מידעם : וכנון שבאת חבילה לידו 51 והבי פירושח הדא חבילה כלים חשובין אינון
 ואתיה לביתה ולאחיה דאוי אגרא דפםול555
${ }^{1}$ Baba Mezia, VI, I ; Gemara, ibid., 75 b below.
${ }^{2}$ Our texts read $\boldsymbol{\sim}$ שׁr, but MS. R, as well as the Mishnah, ed. Lowe, agree with our reading.
${ }^{3}$ Baba Mezia, 78a.
4 Probably a repetition from the previous line.


## XIX.

Fragment T-S., paper, four leaves, $19 \times 13 \mathrm{~cm}$. , small, neat square hand; first page not copied, because rubbed. It represents the remainder of a Geonic collection of Responsa, of which six have been preserved, two, the first and the last, in an incomplete condition.

1. The first Responsum, the beginning of which is missing, contains an explanation of the Talmudic passage, Niclduh, 6a, which deals with the question whether the laws of Levitical purity were observed after the destruction of the Temple.
2. The second Responsum gives the reasons for the orthography of the words in a bill of divorce prescribed in Gittin, 85 b . The text of the Talmud before the Gaon differed essentially from our present text. It did not

 properly assume that none of the explanations now in the Talmud formed a part of the original text. It further appears that the words are also an amplification of the original text, and at the time of the Gaon were not yet accepted as an integral part of the Talmud. The reason for the three ? according to the Gaon is to distinguish the second person, feminine, of the imperfect, from the third person, feminine, with the suffix of the first person singular. In general, it may be said, that the stress laid upon the orthography used in a bill of divorce is partly due to the fact that the language of this legal instrument was not the Aramaic spoken in Babylonia, but that of Palestine, and all efforts were directed to the end of maintaining the historical
peculiarities of the wording. It was nevertheless necessary to guard against the false readings that might arise from the peculiarities of the Babylonian dialect. Therefore they spelled i:.ייㅐN ${ }^{1}$ (with three yods) to indicate the consonantic value of yod as well as the i-sound appertaining to it, and distinguish it from non, to be read with the a-sound. From this point of view, we understand, and agree with, the Gaon when he holds, that an infringement of these regulations does not in all cases invalidate the bill. They do not touch the essential points of the document?

A noteworthy feature is the way in which the Gaon quotes (leaf 2, recto, line 13) the Palestinian saying: גירא , בחורין ומפלגא לקצירי, putting the Babylonian the


This Responsum is more or less identical with that found in the collection of Harkavy on p. 229, where it is ascribed to Rabbi Hai Gaon ${ }^{3}$. In part it is repeated in the same collection on pp. 5 and 129.
3. The third Responsum also deals with one of the regulations for bills of divorce. It gives a full explanation of the words מדינת הים. In the course of his explanation, the Gaon quotes Kiddushin, 72 a, his version being widely different from that in our text of the Talmud, as well as from that in the manuscripts ${ }^{4}$, neither the printed text nor the manuscripts containing the word ${ }^{5}$ after דמחישוּ There can be no doubt that the reading of the Gaon is correct. It is manifestly absurd to mark the boundary of a country by "the second bridge," without stating the

[^67]situation of the bridge. Mahoza, as is well known ${ }^{1}$, lay on the Tigris, so that the expression "the second bridge" becomes intelligible when it is connected with Mahoza.
4. The fourth Responsum, similar in character to the third, defines the term סוריא with precision : "סוריא comprises a number of districts-Damascus, Aleppo, Mabbok-extending to Haran; all the country along the upper Euphrates is called סוריא"."

This Responsum occurs in Harkayy's collection, p. 230, where it follows the second Responsum of our fragment, and like the latter it is ascribed to Rahbi Hai Gaon.
5. The fifth Responsum contains an explanation of the passage Moël Krutun, 3 b, dealing with the Sinaitic Halakah עישר נטיעות וכו' Strangely enough, the Gaon omits the main point, that the permission to cultivate land for the benefit of trees refers, not to the Salbuatical year proper, but to a short season preceding it, ערב ישביעית.
6. The sixth Responsum, the end of which is missing, contains the Gaon's decision, that a lamp used on the Sabbath may not be handled even after the light is extinguished. Similar decisions on the same sulject are cited in the Geonic collection $\pi^{\prime \prime} \because, 23^{6}$ and 237 , on the authority respectively of Rabbi Natronai and Rabbi Zemal. But the present Responsum is identical with neither of these two.

[^68](Leaf i, verso.)
ובוקשינן עלה מעצהה י יעשה רבי כר' אלערד



בשלמא דתרומה הינו דהוה תרומה בימי רבי 5 אלא אי אמרת דקדש קדש בוּ בימי רבי היכי הוה ומופרקינן אין כדעולא דאמ' עולא חבריא מדבן
 האי מאן דכחיב גיטא לא לכתיב לדין דמשמע ודין אלא ליכתוב ודן וכול' שמעתא היבי גרםי oו לה רבנן ופירושי כולהי וטעמה דכל חדא וחרא ואא היכתיב גיטא כהילבתיה וטעא פופר בחדא מהני דאבי או במקצתהון או בכולחהן מי מיפסיל גיטא או לא ואי אתרא דאתא גיטא מיניה אתרא רחיקא הוא ולאו כל עידן שכיחי אינאשי I5 דאהלין להתם אלא עימנא חדא בשתה מהו לתקוניה
 אמ' אבי האי מאן דכתיב ניטא לא ליכחוב ודין דמשמע דינא אלא ניכתוב וְדָּוֹ ולא ניכתוב למחך דמשמע חוכא אלא ניכתוב למהך • סב ולא ניבתוב איגרת דמשמע איוּבּר אלא נכתוב
 כְדְי הی שמעתא הכי גירסא דכולי עלמא

[^69](Leaf 2, recto.)
ואיכא רבנן דמוספּין בה ויכחוב תלתה יוד בדתהו"; דיתצבי"; ואילא משמע תהוי״ והצביץ ולוריך ביה בואו דתירובין ו"א דשיבוקין ואילא מ"שמע תריבין ושביקין


 הדין ניהו ספר תירובין דכתבית ליך ואו כתב למחך ולא חאלי ליה לבראעא דִחֵי טושבע סו מלישון שחוק כלומר תריבית יתיבי בחובא או לחוכא• ולעניין או כתיב איגרת לישאנטה דגורא בלשיון ארמי זנות ואישה שינת אוּברין
 לקצירי ואתי לעימר דהאי הכי קאממ' לה או


 בדי תריכית יחיכי דברים ריקים נתתי לך
 20 בתהויי; ותצבי"; לאו רברי הבל ניהי והישי"ו
 ותצביץ; לדילי• ורובא דרבנן גרםי בתירובין
${ }^{1}$ Pesikta, ed. Buber, XI, 96a; Tanhuma, ed. Buber, Deut. 21, and in many other plates quoted by Luber, but in all these places ; ins used instead of "רוּی.
(Leaf 2, verso.)
וישבוקין לורכה לוו דלא משמע ספר תריכין ואגדח שביקין כלומר ספר אנשים מגורשים או אגשים עובים ואריך למיהוה חירובין שהוהא
 5 כל זהֹת להיות הדברים חתובין לטעמן ולא יהא בהן דבר שהוא כתלוי ועומר שיכול הבעל לערער בו והיכא דיחב ליה בעל רשוּתא לסופר למיכתב גם שלם וטעה סופר בהני

 רחתקא אתא גיטא או מינסבא ביה אשה לא לא

 אמרי ליה² דינא הוא למיבתב ליך ספר חתרוכין 515 או האי דכתבית איגרת תנצי הוא ולא ולא גרת או האי דכחבית וכדי דאלמא מפליגה אוּ ואי בדברים ריקים בטלים ודאי לא מנסבינן לה ולעולם 4 אי מינסבא בהאי גיטא דאית ביה
 20 בהן לא תצیא דתנץ5 בתב לשם מלבות שאינה הוגנת . . . לשם מלמות מדי לשם

[^70]
## (Leaf 3, recto.)

מולכות ינו לבניין הביח ולחרבן הבית היה במוזרח

 שם עירו ושם עירה תצא מוֹ מזה ומזה וכל
 מלבות יוציא² והולד ממוֹר ופרקינן איּ ר' ר' מאיר





 חכמ' לר' מאיר בשינה שמו ושמו ישמה שם עירו ושם
 5 ע'רה מאi ${ }^{8}$ אינימא ר' מאי מאיר נערבינהי וניתננהי אגלא לאו רבב; אבל מאי דקאמרת מי מוחו לתקוניה לגיטא ומיהביה לדילה לא מיבעיא היכא ראופר לופר
 20
 הכל אלא במקום דיהב להון בעל רשותה לשו לשווי

' Our texts read האik.
${ }^{3}$ Git!in, 80 a.
$\therefore$ Git!in, 8o b.
${ }^{2}$ Our text of the Talmud reads Na.


* Our texts read הא מא; קהצ' לה אילימא.
${ }^{2}$ Git!in, Mishnah, VI, 7 ; Gemara, ibid., 66 b.


## (Leaf 3, verso.)

 ילמדו ויכתבו ויתנו לה ופליני עליה ר' מאיר וחנינה איש אונו ואמ'ו שמואל אמ' רבי הלבה

5 הא דתנן" המבנ"א גם משרינת הים
ממאי ניהי מדינת הים דאהשנחקן בפּדויש דכל המדינות לגבי ארץץ ישראל מדינת הים קארי להי איתה לההי פּרושו או לאי י ודאי איתהיה מי לאו קא יהיב מצרים לתחומי אריץ סו ישראל ואפּלו עבו ואשקלון, וחסמיצות לאריץ" ישרדאל והמובלעוח בתחום ארץ ישא בל דליתיח מן אריץ ישראל מדינת הים קארי ליה ואפילו בבל

נמי מעיקרא לעציץ גיטן ולא לעניין יוחסין דלעענין יוחסין בבל עדיפה וארץ ישראל עיםה
 הרי ה"א כארץ ישראג לגיטץ ומוחיב ר' ירמיה ר' יחודה אומ' מרקם למורח ורקם
 מעעו לצפון ועכו בצפון והא בבל דלצפונה 20
 לא קאם' אלא בעטו דמקרבא אבל בבל דמדחקא

[^71]

```
                                    (Leaf 4, verso.)
                    למישה מסיני · ניםוך המים הלבה למשהה 
                מסיני • שנתסבין
```




```
            5 ברור הוא שאסור דתניא
            אבל לא ישו; דברי ר' יהודה רו ר' \
```







```
                            כר' שמעון ל'ת הילכתא הבי מאי טע' א' אמרו 
    אם' וליה לא סבירא ליה ותוב אמ'כ כ
```



```
            5
            מיאום נמי הלכה בר' שמעון בר ממוקצהו מהות
```




```
            עעשה בםים לדבר האםור ואםור לטלטלה ושו ושד
20 אמ' אם' ר' הורא ' פ
                                    בישבת \
                                    דכל היכא דאיכא תרי לישאני לישאנאו באו בתרא
```




## XX.

Fragment T-S., paper, two leaves, $19 \times 15 \mathrm{~cm}$. , square writing, with a slight tendency to cursive. It contains eighteen Geonic Responsa, three of them incomplete.
I. The first Responsum, the beginning of which is missing, contains the decision of the Gaon regarding a childless widow and the Julum who had been converted to another religion. The case was as follows: The brother of the deceased hushand had given the woman Halizah, and at the same time turned the inheritance from his brother over to her, the transfer being effected liy a Gentile court. The other heirs of the husband ohjected, but the Gaon upheld the right of the Fiblum to dispose of his brothers inheritance, quite as though he had remained a Jew, and also endorsed the transfer as made by the Gentile court.
2. The second Responsum contains the law regarding the legal majority of women, based on (iittin, $6, b-65$ a. It must be noted, however, that the Gaon's statement, i recto, lines $19-21$, is not a direct quotation from this passage, but is a combination of it with ritumot, 108 a, as is proved hy what he says about rivise (line 23). We may, therefore, conclude that the Gaon had the same text in Git!!in as Alfasi, and as Maimonides, Iskut. IV, 7, which in turn agrees with that of Rab Amram Gaon in מו゙מג, 97. These identical texts would seem to disprove the opinion of Rabbi Zerahiah Gerondi, that Alfasi s reading goes hack to Rabhi Itai Gaon, who changed the original text of the Talmud. Our Responsum agrees with Rab Amram (aon in other respects, too. Both maintain that a woman of א א ב"• or or oun in is consilered to he of age. But while Rab Amram holds with Rabli Meïr, in Viekluh, $5^{2} \mathrm{a}-\mathrm{b}$, our Responsum holds with Rabbi Jehudah.
3. The third Responsum seems to be an extract from Rabbi Zemah Gaon, in the collection $\gamma^{\prime \prime \prime}$, $27 \mathrm{a}, 30$. It contains the decision that the word of a slave who asserts that he has become a Jew, but does not live as one, does not deserve credence, and his owner may, if he likes, sell him to a Gentile. Comp.
4. The fourth Responsum contains explanations of various passages in Yebumot, without, however, offering anything of importance. It is a matter for regret that the Gaon did not explain the expression in the phrase ,גיורת מכנה, variously interpreted by the later commentators and by the lexicographers ${ }^{1}$. By the mistake of copyists, who did not understand the expression, מכנה appears twice as מבנה in the Jerusalem Talmud, Terumot, VII, 44 d, and Kiddushin, IV, 66 a.
5. The fifth Responsum, like all the rest to follow, except one, deals with Halakic questions concerning the Passover. It contains the Gaon's explanation of Pesahim, 45 b . He reads $ה$, and explains it as meaning a spherical mass, while our text has כיפת. Compare, however, Rabbinovicz, Dikcluke Soferim, 'Arul, IV, 3०7, and $\because " \cup, ~ I I, ~ 80 . ~$
6. The sixth Responsum contains the Gaon's explanation of חרוסת, which he connects with חרם, potsherd, the material of which the vessel was made in which the חרוסח was kept. A similar etymology is given by the author of the 'Aruk, s.v. חרוסת, who has in mind the clayey consistency of the mixture. Needless to say that both explanations are false; as its form ${ }^{2}$ proves, זרוסת indicates something that has been scraped off, and is related to חרס only in so far as this word means a thing with which one can scrape.

7-8. The seventh Responsum is merely the question addressed to the Gaon without the reply given by him. There is the possibility, however, that lines 12 (beg. אל) -

[^72]17 （טפח（ט），on leaf 2 ，recto，which we numbered as the eighth Responsum，may be the latter part of the Gaon＇s opinion，the intermediate portion having been omitted by an oversight of the copyist．The question concerns itself with the preparation of certain sorts of Passover pastry， and it may be conjectured that the Gaon was led to grive an explanation of $ח$ in Peschim， 39 b．

9．Here we have the decision of the Gaon that no marriages are to he performed on the intermediate days of Passover and Tahernacles．The same opinion is held by different Geonim，as appears from Responsa in other
 218．Our liesponsum，however，is not identical with any of these．

10．The tenth Responsum gives the opinion of the Gaon， that $n$ owaked by a Gentile under the supervision of a Jew may be used during Passover for all purposes except for ．מעת מצוה．The same view is held hy the Geonim Kohen－ Zedek and Rabbi Hai，while the Caon Rabhi Joseph ben Mari prohibits the use of such umleavened bread entirely．
 Our Rexponsum is nearly identical with the one found in the collection がロม，111，and its probable author is Kohen－Zedek．

11．This is the decision of tho Gaon that the blessing is to be recited over each of the four cups drunk at the Passover meal．The opinion is shared hy many Geonim． Compare $u^{\prime \prime} \ddot{\prime}$ ，II，99，and Muiller，MFiffech，84， $110^{1}$ ．The ascription of the opposite view to the Gaon Kohen－Zedek ${ }^{2}$ in Țur，Orut Huyyim，477，contradicts our fragment， which ostensihly gives the opinion of Kohen－Zedek．The Tur prohably made use of the passage in $\because \prime \cdots$ just referred to，and was misled，hy an ambiguous expression used there， into attrihuting to Kohen－Zedek a view opposite to that actaally held by him．Comp．also ת＂$\because \because, 287$ ；Kohen－Zedek＇s

[^73]opinion as there given agrees with our fragment. Responsa $282-287$ in $\pi^{\prime \prime} \boldsymbol{\psi}$ are perhaps extracts from a Secler Haggadah by Kohen-Zedek ${ }^{1}$.
12. In this Responsum the Gaon explains why the benediction is not recited before Hallel at the Passover meal. The author is probably Rabbi Ẓemaḥ Gaon. Compare ש"ש, II, 99, 100 , and $\Pi^{\prime \prime}$, 102.
13. The Gaon decides that the blessing over the two cakes of unleavened bread at the Passover meal must be said over one cake that has been broken, and one whole cake. The same procedure is prescribed by the Geonim Rab Amram, Kohen-Zedek, and Rabli Joseph. The only dissenting opinion is held by Rabbi Hai Gaon, who maintains, that while two whole loaves are required for every other holiday, on the Passover the cakes may either be broken or whole ${ }^{2}$. The natural sense of the passage in Berakot, 39 b, endorses the opinion of the three Geonim, and contravenes the opinion of Hai. It seems, however, that in the time of the Amoraim the origin of the custom of using one broken cake and one whole cake was no longer known. In the days of the Temple, two whole cakes were used at the Passover meal as at any other holiday. But, unlike our present custom, the recital of the Haggadah took place after the meal ${ }^{3}$, when only bits of the cakes remained to illustrate the story. The broken מצמה thus became identified with the Haggadah, and remained so even after the new custom of reciting the story before the meal came in vogue, when there was no longer any necessity for the broken picces. Again, the holiday character of the Passover required the use of a whole cake, too. Thus the two cakes, the broken cake and the whole cake, were made to serve each a purpose of its own, the

[^74]one to perpetuate an old halit，the other to mark the holiday character of the Passover．

Another Passover meal custom，the עקירת הישולחi，＂re－ moving the table，＂underwent a similar development．As we have seen，the Hargadah was recited originally after the meal．The＂removal of the table，＂marking the end of an Oriental meal ${ }^{1}$ ，became the signal for the beginning of the Haggadah．Later，when the meal came after the story，the custom of＂removing the table＂was continued as a part of the Passover ceremonial．

14．The fourteenth Responsum deals with one who forgets to count the＇Omer．Partly，it is identical with the decision attributed to Rahbi Jehudaï Gaon ${ }^{2}$ ；but it con－ tains a rather obscure amplification，found in no other source，which makes a distinction between an intentional omission and real forgetfulness．

15．This Responsum is a note on＇Erubin， 53 b ，which，in spite of its brevity，throws entirely new light on the passage． According to our present text of the Talmud，the Galilean woman，typically careless of her speech，says＇ילוכתי instead of שלובתי：But even the most ignorant could not mistake凡 $コ$ for $\Omega 2$ in pronunciation；the two letters are often interchanged in writing，but not in speaking．Besides， there is no such word as＇تולובת in any Aramaic dialect， to cause a slipshod pronunciation．The Geonic reading， therefore，which puts לחברתה ל，is undoubtedly correct．What happened was that the woman wanted to say＇יیב（my neighbour），and did actually say＇ישוֹ＇，which in the Galilean pronunciation sounds like ＂שלחופתי，meaning＂my ransom＂．＂The woman said：＂May

[^75]a lion devour thee for me," instead of, "My neighbour, take some milk." The reading שלובת with ב instead of שיוחוח is corroborated by MS. M, which reads, merely a different spelling of 'שלובתי 1 . It should be noted that the expression, "may a lion devour thee," was a common curse among the Jews of Talmudic times (comp. Ketubot, 72 b ). It is, therefore, improbable that there should


16-17. These two Responsa deal with certain kinds of pastry and their use on Passover ${ }^{2}$. According to the Gaon, the cakes referred to in the Responsa may be eaten during the Passover, but they cannot serve as מצת מצוה. The same decision occurs in $\uplus^{\prime \prime} \because, \mathrm{II}, 93$; and $\pi^{\prime \prime} \cup, 28+$ and 100 . The sixteenth Responsum is possibly the one ascribed to the Gaon Kohen-Zedek in $\boldsymbol{n}^{\prime} \mathbf{\psi}, 284$.
18. The last Responsum of the fragment, of which only the question has been preserved, deals with the same subject as the tenth, מצה baked by a Gentile who is supervised by a Jew. It is probably identical with the decision by Kohen-Zedek in the Geonic collection $\Pi^{\prime \prime} \dot{v}$, 291, where these two, the tenth and the eighteenth of the present fragment, are combined into one.
her goodwill that was at fault, but her Galilean tongue and ear, the one unable to pronounce a $\pi$, the other unable to distinguish it when pronounced. To her טלוט sounded like It is, however, not impossible that the husband with his Babylonian peculiarities may not be guiltless. He may have mispronounced טלפי as טنפחי.

[^76](Leaf 1, recto.)
ומשום דגל דאית ליה ירית ליה בריה לית ביה משם
 וֹכה בהם . .. . מפרשי לעילא בהד בוא דאולת אנתתיה

ויהבת ליה . . . . וה דבעלה משומד וחליץ לה וכתב
5 לה אבייארוה בנוים א׳ זביני ובנה לירושה דאחים
 לערערי בהדה בשום מֵירעם ואיבעי לחון מינה וכל היכא דיתבא דנבסים מעוטים
ולא יתבא בשמיה דגברא ולא קא תבעה כתובתה
ס1 ואפילו לא זבנתיה לההיא ירושה מץ ההוא משומד צריכה לאחווני בהון ואי נכטים מרובים טצּ מן מוּ ונה וכתיבתה כיון דירושה דמשומר ה״א וזבנת מיניה ואפטה ואחלה וכתב לה וכתב לה אבוזאריה לא יכלין

 שאינה יכולה לשימר קידושיה אינה צריכה למאו . .
 וכן בקטנה שאינה יכולה לשימר גיטה אינה יכולה לשימר ${ }^{4}$ גיטה: בל בל שמבחת בין צרור לגה 20 לאגוֹ וכל שמבחנת ביץ גיטה לקידושיה או לדבר אחר
 אגון ונוטלו זובה לעצמו ואינו אובה לאחרים: קטנה דהיעה לבלל הפעוטות צריכה מיאון ${ }^{5}$ ותניא אחריתי6 קטנה שלא מהינה ועמדה ונתקדשה 52 משום ר' יהודה בן בתירא ${ }^{7}$ חם הם מיאוניה הלכה כר'

 4
${ }^{1}$ Baba Batra, 54 b; our texts read כמרבר.
${ }^{3}$ Yebamot, Mishnah, XIII, 2; Gemara, ibid., 107 b, 108 a; the strokes over ijises indicate that the word is to be cancelled.
${ }^{+}$Read לקיק, and comp. Gi!!in, 64 b. ${ }^{5}$ Gi!!in, 64 b-65 a.
${ }^{6}$ Yebamot, 108 a.
${ }^{8}$ Read לא שאוֹכבר היא גטיבח לאהר.
${ }^{10}$ Read אלא.
${ }^{7}$ Read אמשרו הם דת ${ }^{11}$ i. e. דוֹא איהיה שמים.
(Leaf r, verso.)
א' רבא ${ }^{1}$ קטנה כל שתים עשרה ממאגת והולכת מיבן ואילך אינה ממאנת ומוקימינן ומוקמנן לה בסופא וער דבי לא בדקינן עם יקינן ${ }^{2}$ קטנה שהגיעה למלל שנוחיה אין צריכה בדיקה חקקה הביאה הני מלי לעינין 5 מיאון דלא מבאנה אבל לעינין חליצה הילבתה היא וא' רבה³ קטנה שהגיעה לכלל שינותיה א"ן צדיבה בדיקה חהקה הביאה סימנין הני מלי לעינין מאונים • דלא ממאנה אבל לעינין חליצה בעיא בדיקה הלכתא
 סו אני יהודייה וכל מעציה מעשה גוים מוחר למוכרה
 מקודם ללסולטן מותיב מר זוטרא 5: מעשה בשוקת מהו בעוביה וכחללה כשתי אצבעות
 15 הנור ושערו חכם' אותה שפופרוֹ רחבה ועוביה כשׁתי אצבעות שהם נכנסות ויוצאות ברוחבה שלאותה שפופרת ובחללה וחוזרות למקומם בלא עיכוֹב ולא דוחק א׳ רב רב יוסף׳ קטיר קאחזינה הבא מהו קטיר קשר ויקשר קשר הושע בן אן אלה 20 מבעיא לכו מהו גיורח מבנה ${ }^{8}$ אקוחה רבנן בעמוני שנשה עמונית דקאמ' לדו ר' ייחנן אני שונה עמיו מעמיוי להביא בתולה חבאה משני עממים זהת אומרת ${ }^{9}$ ציורת מכנה עבד רבה תוספּאה 25 עובדה בצישה שהלך בעלה למדינת הים ואשתחהי והשתהי ליה ולד במעי אלו תריסר ירחי שתיה ואחר כן ילדתיה אימיה ואכשרוה לההחוא ולד: אר' אבהוא" סימני סרים ואילונית א"י • עושים בהם מעשה עד שישלימו עשרים שנה

1 Niddah, 46 a, read אבר

$3=$ אר, , compare note 4 to p. 194 .
4 Yoma, 35 a; text unintelligible to me. 5 Ycbamot, 15 a.
${ }^{6}$ Ibid., $6 x$ a. 7 Kiddushin, 44 b.
${ }^{9}$ Read ${ }^{10}$ Yebamot, 80 b.
${ }^{8}$ Yebamot, 77 b .
${ }^{11}$ Ibid., 80 a.
(Leaf 2, recto.)
ושיט' טיפה שלשאורי 1 שיחדה לישיבה כיצד
עריבה מלאיאה שאור או בצק יבש ועעשת במות
ביון שסלקו מאבילה או מבותח נדחת מאבילה:
5 ואיצו עובר עליה בל יראה ובל ימצאי ו ורקא שטחח
בטיט בולי'ה בית החרוסח בל כל חרש
בוליצ מקיוהא ומח:צה לחהיא עיסה
ושיט׳ מבצאיץ עעים קמח ויובליץ אותם
ס1 בשמן ובמי מתיקח ואוכלקי ועשירין עוטוֹ
אוחם קמח שלארחו ועניים בשלחיטים וישים .
שטוֹבלים אותם בטים לא לחלוט " איניש
תרחי חיטי בהדי הדדי גערה בצורי אברשי
רחברתה צוריה הוא אותו קריע שלחיטה
51 באמצעיתה• ולה סליק לה דיקולא דמצה
דיקולא דקלים דיקולא דמים רוחחים ועלים
כדקלים כטפח כשינ טצחים י ושטי" אפור
אבּלוח
20
דיר חובתו עג׳ ועצרתם את המצות עשה לה
שעירה בשעת לישה • ואם יש חבורה גדולה
ולא ימצא ישראה לאופות לה לחם מצה סיפוקם
אפהּ ישראל מצה כדי שעיע לבל אחד בוית
25 משואר ואר ואבלים בחתלה מה שאפה גוּ ואחר בך
דונאי בציקוח שלגוים ממלא ארם בריפו מהם
בלבד שיאגל מצה באחרנה ומי ניחו בצקות


## (Leaf 2, verso.)

שלגנים בצק ממש חמיץ הוא אלא בציקוח שאנן גי ${ }^{1}$ בלבד שיאכל כזיח באחרנה ווה הוא במקום
שאיפשר² אבל לכתחלה אין עושין אם משמרין ישראל לאותו הגוי כשהוא לש וכשהוא אופה שמירה 5 בעלמא3 5 הוא ובמקום שאי אפשר שפיר דמי: וששׂ' ארבעה כוסות שלפסח הלבה למעשה בשתי ישיבות שברכות על כל פום וכום ברוך פרי הגפן כל אחר ואחד מצוה בפגי עצמו כיון דבעי למימר אגדתא והלילא מסחא דעתיה צריך לברוכי

סז בו' פר' הג'״ משם כהן צדק ש' פירשנו לבם: ומפני א"' מברבין לגמור בלילי פסחים מפני שחולקים אותו באמצע: : ולילי פסחים להניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע מאי טעמא לחם עני
 15 מאן דלא מני ביום הראשון אינו מונה עוד דכתיב שבע שבתות תמ" חה" וליכא ובשאר הלילות
 מועיל במינין ואם משם שכחה מותר למנות מהו5 דאמרה לשבבתיה אמ' ל'6 שולובתי תא ליכליך לבא

20 הא תא אכלי חלבא נהוא ללוש העיסה בלילי הפסח בייز ובשמן בדבש וכן לקטף לא משום חימויץ אלא משם לחם עוני ובשאר יומי הפסח


 בין בשובק • וחה שאופין בשובק בשאר ימים אבל בלילה הראשון אסור משם עיסה עשירה. פלטיר גוי מהו להדביק עיסה בתנור בפםח • וש' תקנה לדבר וה או לא א׳ משום בשול גוים: .


## XXI.

Fragment T-S., paper, six leaves, $22 \times 15 \mathrm{~cm}$., square hand, tending to cursive. The two outside pages are too much rulbed to be copied; also leaf 6, recto, is in a very damaged condition, only a few lines being legible. Therefore, from leaf 1 , verso, to leaf 6 , recto, is all that could be copied. As much of the fragment as can be deciphered contains fifteen Responsa, some of which have been preserved in the printed collections of Geonic Responsa.

1. The first Responsum, the beginning of which is missing, is identical with Responsum 47, in the Gconic collection $p^{\prime \prime 2}$, where it is ascribed to Sar Shalom Gaon ${ }^{1}$. It deals with the circumstances in which a Gentile may be trusted to handle wine without its becoming i" סת ס. Our MS. enahles us to correct some mistakes in the printed text, as, for instance, the senseless 'ינו ישל גוי I בישיׁ, instead of which we must read, with our fragment, leaf I, verso, line 6, שיינו של גוי וישוי ועו.
2. The second Responsum also deals with $\ddagger$ " ${ }^{\prime \prime}$. The decision of the Gaon is that a winepress made of clay, used by Gentiles, camot be used by Jews, even if the glazing is first removed.
3. The Gaon enumerates the conditions under which a Jew may associate himself in business with a Gentile who tratfies on the Sablath and on holidays. This is a favourite subject in the Geonic literature of Responsa. There is hardly any other that is touched upon so often in the questions put to the authorities, showing that partner-

[^77]ships between Jews and Gentiles must have occurred with the utmost frequency ${ }^{1}$.
4. This Responsum also deals with a subject connected with a partnership between a Jew and a Gentile. The question addressed to the Gaon reads as follows: "May a Jew enter into partnership with a Gentile in agricultural enterprises, if the Gentile works on the Sabbath with the cattle belonging to both partners, muzzles the ox while he is treading out the corn, and ploughs with an ox and an ass together?" The Gaon decides that the muzzling or coupling of animals by the Gentile forms no objection to the partnership, because the laws against these acts do not grow out of the relation between the possessor and the animal possessed, but aim rather to regulate the relation between the worker and the animal used. The Saluath prohibition, on the other hand, is based on the fact of ownership. It is the duty of the Jew to secure a day of rest for an animal belonging to him, and from this duty he is not released when the Gentile uses it. The Gaon's opinion is novel in its leniency. Most of the codifiers refuse to sanction a partnership in which a Jew might expose animals belonging to him to being muzzled or coupled by a Gentile partner ${ }^{2}$.
5. The fifth Responsum contains the following statement: An ass and an ox may be used together by a Jew without any scruples in threshing, the prohibition against coupling divers animals having application only to ploughing. This statement is so extraordinary that one would like to attribute its strangeness to a corrupt text, but this easy escape from the difficulty is cut off by the rare state of preservation of this part of the fragment. It remains for some ingenious interpreter to tell us on what grounds
${ }^{1}$ Comp., for instance, Responsa of the Geonim, ed. Lyck, 65, 67, 68 ; Responsa of the Geonim, ed. Mantua, 43; ; המ"מ, 53-56; 10 ; and the next Responsum of our fragment.
${ }^{2}$ Comp. Maimonides, שיכירות, XIII, 3 ; R. Moses of Coucy, ג" 2 , prohibition 184 ; ה", 9 ; comp., however, Țur, Hoshen Mishpat, 338.
the Gaon ventured to oppose the whole chain of Jewish tradition, from the Tannaim down to the latest codifier, the author of the Sloulhan 'Aruli ${ }^{1}$. Indeed, the view of the Gaon contradicts, not only the Rabbinic tradition, but even the Karaite interpretation, as can be seen from the statements of Elijah Bashyazi, in his Acleret Elicluu, Supplement, 13 c ; and Aaron ben Elijah the Younger, in his Ketor Torah, on Deut. xxii. 10. It should, however, be noted that hoth these Karaite teachers refer to the opinions of some Rablanites, who maintain that the expression "plough with an ox and an ass together" is only a euphemism for hylridization. But it seems that this opinion is based upon a misunderstanding of what Maimonides says in Moreh, III, 49. He does, indeed, hold that the prohibition against working a field with divers animals is aimed against giving an opportunity for hybridization, but he does not thereby deny the simple and direct meaning of the law against coupling. Attention should also be called to the opinion of Rabli Joseph Gaon in $פ^{2 \prime}$, 10. He explicitly forbids threshing with divers animals. It must be admitted that the very emphasis he puts upon the prohibition may indicate the existence and expression of varying opinions upon the subject.

It is highly interesting that the view mentioned above, ascribed by the Karaites to the Rablonites, is found in Karaitic sources only, and in a book of the founder of the sect himself. In Anan's תוּת in Studien uncl Mittheilungen, VIII, we read on p. + : "And the Seriptures use the expression enn 'plough,' to teach us two things, the prohibition against hybridization and against ploughing as well, for הריישה 'ploughing', is the expression for רבעיעה 'hymridization,' also, as it is written, 'לולא חרשתם בעגלתי 'If ye had not ploughed with my heifer.'" As Dr. Harkavy remarks, on p. Ig4, the toxt here does not seem to be in good condition. However, it is certain that.

[^78]according to Anan, תחרש is an euphemistic expression for תרביע. From Anan's words, we may at the same time infer that in his opinion the prohibition is directed against ploughing and hybridization.
6. Here again we have a partnership between a Gentile and a Jew dealt with. The Gaon decides, that if a Jew gives money to a Gentile for the purchase of cattle, he is responsible for their Sabbath rest from the moment his partner-agent acquires them, even before he himself has come into actual possession of them. Strangely enough, in discussing the point whether the Jew becomes the rightful owner of the beasts from the moment the Gentile buys them with his money, the Gaon disregards the distinction made by the Talmud, Belorot, 13, between a Jew and a Gentile in the law of acquisition.
7. The seventh Responsum denounces all legal fictions invented for the purpose of evading the law of Sabbath rest. If a sale is consummated in perfect form and without mention of any condition, but it is proved a subterfuge by the return of the Jew to his business at the end of the Sabbath, the Gaon condemns it as an evasion, as a deception of God and man, a public desecration of the Sabbath and of the name of God, for the law opposes double-dealing even in indifferent matters, let alone, then, in so sacred a concern as the sanctification of the Sabbath. Comp. pp. 8i-82, above.
8. The eighth Responsum is identical with that found in $\gamma^{\prime \prime} \ddot{*}, 26 \mathrm{a}, 20$. There it is ascribed to the Gaon Kohen-Zedek, but it is probable that the author is Hai Gaon ${ }^{1}$. The Responsum deals with the case of a master whose slaves refuse to embrace Judaism, and as well with the case of a master who is unwilling to have his slaves embrace Judaism. In the former case, the Gaon decides that if at the end of a year the slaves persist in their refusal, they must be sold; in the latter case, he knows no

[^79]excuse for delay；as soon as a Jew acquires slaves who are willing to accept Judaism，the master is bound to make Jews of them，and he is not allowed to sell them to Gentiles．

9－10．The legimning of the ninth Responsum is missing． It，as well as the tenth，deals with the prohibition against making any use whatsoever of anything that appertains to a heathen sanctuary．

In the first of the two Responsa the spelling （leaf 4 ，recto，line 14）instead of תココּ is noteworthy．The former is the correct orthography of the word in Mandaic．It is also to be noted that（4，recto，line 20）is used before quoting a Baraita，while on leaf 4 ，verso，line 6 ，we have Nית Hefore a Mishmah．Are we to assume that originally these two terms were used indiseriminately before quota－ tions from any Tannaitic source，or are we dealing here with a copyist＇s error ${ }^{1}$ ？Sherira Gaon，in Harkavy， Repponsen der Geomina，Ic3，maintains that א゙ッת can bo used before a Mishnah and before a Baraita as well，while ；may be placed hefore a Mishmah only．In our texts of the Talmud，with hut a very few exceptions，in is used hefore a Mishnah，and $}$ ת hefore a Paraita．This progress from Sherira to our texts apparently gives support to the assumption that there was a development in the use of these terms．Accordingly，it may well be that before Sherira they were not at all differentiated，but were applied indiscriminately．

II．The eleventh Responsum deals with the distribution of the property of a man who has left sons from two wives， upon each of whom a jointure had been settled，כתובת בני ¡רכרי．The Gaon＇s decision is based on the laws upon the subject given in hituloot． 90 a．One would be inclined to ascribe this Responsum to one of the earlier Geonim，as the was obsolete so carly as the time of Rallii
${ }^{1}$ Comp．p．150，above；in the Oxford MS．of the Seder Rab Amram， as also in the Genizah fragment of the Siattot，reproduced on page $3_{4} 4$ ． below，$;=$ is also used before a quotation from a Baraita．

Mattathiah. Notwithstanding the fact that the Geonim Rabbi Hilai, Rabbi Hananiah, Rabbi Dosa, and Rab Samuel agree with Rabbi Mattathiah in declaring it obsolete, Hai maintains that we have no right to abolish the Talmudic institution ${ }^{1}$. Hence a reference to it in a Responsum cannot be taken as proof of the early authorship of the opinion.

However, it is highly probable that our Responsum is from the hand of Rabbi Moses ben Jacob, Gaon at Sura, for the view expressed in the fragment agrees with that given in $P^{\prime \prime}$, 152, in the name of Rabbi Moses. It may be noted, hy the way, that the anonymous Responsum in which it is quoted, in $p / 2$ is by Rabbi Kalonymos of Lucca, as may readily be inferred from a remark made by Rabbi Mcïr, of Rothenburg, in his שערי תשובה, ed. Bloch, 176, but tho corrupt text of Rabbi Meïr ought to be emended in accordance with $\boldsymbol{p}^{\prime \prime}$.
12. The twelfth Responsum contains an explanation of Shebuiot, 4I a, the passage dealing with the differences between oaths of various kinds. The Gaon's definition of כובסא occurring in the passage is extremely interesting. He connects it with כבם, to wash, and takes it to mean the same as what in German is called Wäsche, undergarments, \&c. This is undoubtedly the explanation of the word given by the author of the 'Aruk, s. v., IV, i 86, ed. Kohut, where the reading במלבושיו is correct, as is proved by the words מלבוש המתבבש. The emendation made by Kohut, changing במבושיו into is therefore erroneous.
13. The end of the thirteenth Responsum is missing. It is probably identical with that ascribed to Rabli Sherira Gaon and his son Rabbi Hai jointly, in Harkavy, Responsen der Geonim, 50 ; comp. also $\mathfrak{i}^{\prime \prime} \mathbf{i}, 93$ b, no. 2, and תהת, ed. Coronel, $5 \cdot$
14. The portion of the fragment containing the fourtcenth Responsum is so badly rubbed as to be unde-

[^80]cipherable. Only so much can be ascertained, that it deals with a Halakah based on Buba Mesiu, 67 b , as appears from lines $10-12$ and line 18 . It is not impossible that these lines and the lines preceding them belong to the previous Responsum.
$1_{5}$. Of this Responsum only the beginning is preserved, and even this is in a mutilated condition. It deals with the expedients to be adopted, after ordination ceased to be practised, in imposing fines for which, according to the law, ordained judges are required. This is a subject discussed in a number of Geonic Responsa, as, for instance, in $\gamma^{\prime \prime \prime \prime \prime}, 29 \mathrm{a}, 1-4$, and $2 " \pi, 60,120$. Our Responsum, however, is identical with none of them.

## (Leaf i, verso.)

 בוי ואץץ ישראל הדר באוחו כפר ומפחח וחוחם ביד ישראל מותר בשתיה שיהלכה בר' אלעור ואין לחלק בין בפר שיש בו ישראל לבפר שאחין בו ישראל במון
 בומנו שיינו שלגי וישנו ברשות ישראל לשפרו שצריך להחםט עליא ביותר: ולמה שאם נמצא בוי אצלוי אیן נתפשע עליו בנגב שיצול לומר למ בין חביוח שלי אני עומד דקאמ׳י ההוא כרבא דחוא ביה חמרא סז דישראל הגני אישתכח גוי בי דעי אמ' רבא אם נתפש עלי כנגב חמרא שרי ואילא אסור וכר' שמעון בן אלעער דסלקן רב יהודה ורב נחמן; בטעמח דרב יחודה אמ' ר' שמעון בן אליער להקל אמר ולא חישינן לגומלין ורב נחמן אמ' ר' 15 שמעון בן אלעשר לחחמיר אמ' וחישיקן לנומלק הילכתא כרב נחמן דתניא כואחהיה בדדיא דקא אמריֹزֹ תניא כואתחה דרב נחמן אמ' צעירי ר' שמעון בן ר' אלעצר אמ' רשוח גיום אחת מפני הֹמאין ולעשותין בנח שלחרשׂ שעשו 20 שנך שנינום גת שלאבן שזוחה גוי מנגבה ודיא טהורה וכוּל ושלחרש אפעלםי שקילף

[^81](Leaf 2, recto.)
את הזפת הרי "ו אסורה וכך הלכה ¹ דדרש רבה


 5 כרבנן דברא³ דפליגין עליה דרבי דתניא הגת והמחיץ והמש' שלגוים ר' רת מתיר בניגוב וחכמ'

 אסורה וכך הלכה ישה ישראל שעישה שותפות or עם הגוי ואותו גוי יוישב בחנות ומוכר בשבו עת אם התנה עמו כתחלה על מנת שהניא ${ }^{5}$ שבת לגוי או שבת ומקצת ימים לגוי ושאר ימח ימים לישראל מוחר ועיקר שלא צא יחזרו ויעשו חוישבו ימון כרי שלא יתערב רוח שבת בשלחול ויטול ישו כול 5 15 מן הרוח שלשבח אילא כל אחר לפי מולו כמנהג הזה מותר ואם אינו מתנה מעיקרה אסור בור דהנהו ${ }^{6}$ מורקא" גוי נקיט בשבתה ויש' בחו בחולא

 20 מעיקרה מותר ואם באו לחשבון אסור רור אבטיף רבא לסוף אֵּגלאי מילתא דהיחנו
${ }^{1}$ 'Abodah Zarak, 74 b.



3 = רבריית.

* Read ורבא מיקא for the spelling is found also on line 1 of this page.


מעיקרה הוו עם ישראל שמבקש לעשות
שותפות עם הגוי בחרישה ואותו גוי חורש בשבת וחוסם פי פרה ודש בה וחורש בשור ובחמור ושאאלתם יש תקנה לדבר זה:

5 כך ראינו שמשום חרישה אסור מה טעם מפני • שחורש בבהמה שלישראל בשבת ובהמה מוֹזהר עליה להשביתה כמותו שנ' וכל בהמה
 מה לי חורש בה גוי בין הוא בן גוי אוי אסור אבר אבל סו משום חסימה אם חוסם גוי פרתו שלישראל ודש ודש

 המרב' בתבואה אינו עובר מש' בל תחתום והדשות בתרומה ובמעשרות עובר מש' בל בל
 בל תחסם ויש' שדש בפרתו שלגוי עובר מש' בל תחסם ולא עוד אילא אפבל או אמר לו ישא לגו לגוי חסום פרתי ודוש בה מות פר דור דאיבעיא להו מהוא שיאמר אדם לגוי חסום פרתי ודוש בה בה כי אמר' אמ' פמו 20

 ובחמור התיר גמור שאין מצוּה אילא על החרישה ה ה ישראל שנתן מעות לגןי

[^82](Leaf 3, recto.)
בשׁותפּת על מנת שיׁקח בם צּוֹרים ובהמה וחורש בה: בשבת פיון שנחהן לו ליקח עשצוּ שליח ומשעה שקנה אהת גוי או מן ${ }^{1}$ שורין ובהמה וחורש בהן בשׁבת אסור בי אותן שורין ובהמה שעעמדו 5 ברשות ישראל ואף על פי שלא באו לרשיוחו קנין

 ומש' גזרה בעלמא דבענץ משיכה שכּ אשך אמרו חכמים מה טעם אמרו משיכה קוֹנה גֹזרה שמה בוּ oו אאמרו לו נשרפו חיטיך בעלייה הולבך אסור לו
 עם עותפו גוי שיש לו עמו שוּרים לחרישה ורחנות שלמקח וממבר ומוברין לו בערב שיבת ותוזיר

 אם לא לקח ישראל דמי שוּרים וחנות ומה שבתוכה מן הגוי אילא בדברים בעולם שמוכר לו שאיקי שוה כלום ואין בו מכירה בלל ואםור לעישות בן ואפלו לקח ממנו דמים ומכר לו מכירה גמורה והעיד עלי 20 עדים שמברת לי שורים אהילו וחנות ז אפעלפּ כן כיוֹ שמתנה עמו על מנת שתחזירם לי לאחר שבת אסור מפני שעצשה ערמוה להשתבר בשיבת ולעישות מלאכה בישבת בכונה ואיסור

[^83]
## (Leaf 3, verso.)


 שבמווצא שבת חוזר ובא ישראל לחר לחנוחו כמנהגו: הוכר הרבר שבערמה עשו להיתערם במצות
 שבת . . וחילול שבת וחילול השם בפני ישראל וֹל וגוים שהאפלו הערטה . . ב . . ; אפמלו בדבר הרשות ${ }^{1}$ א אסור לעישות לכחהלה ערמה דאמרו ליה רבני ביה לרב

 כן צורבא מרבנן לא אתי למעבר כן שיש חל חרישה שהיא איטוֹֹ מלאכה ופתיחת חגות בשבת לא כל כל שכין שאשור מכל צד וצר ויש בו חי חילול השםם: ויששאּלתם עבד ערל שמיאוֹ להמול 5 ושאאלתם עבר שלא רצה רצו רבו למולו
תמה גדול יש בשאלה שניה ועיה ואיפשר כן ען עבד מזקיק עצמו למול ורבו אינו רוצוה : הלוא שוא חובה עלו עליו



 ליש' ואסור להשתמש בו ער שימול עול עול לולה
${ }^{1}$ Text corrupt.
${ }^{2}$ Shabbat, 139 b.
${ }^{3}$ Our texts read

## (Leaf 4 , recto.)

$$
\begin{aligned}
& \text { וברקניץ דתנן }{ }^{1} \text { מי שהיה ביתו סמוך לבית עבודה }
\end{aligned}
$$

זרה אמ' רב חנינה מסורא דעביר ליה בית הכםא
והא באעי צניעותא דעביד ליה בית הכםא דלילא
5 והא אמו מר אי וה וה הוא צנוע כל של שניפנה בלי בלילה
וכול' ביב של עבדה זרה שיקמור ועובר + בתוך
גישּמים ומפבידין ביליי וביתו הפביר גרול וכישרואה
ס1 ישראל מטר מתקין את הביב ער שיציצו מים
בשביל שלא יפםיר אסור או מותר אוילו קילון
שההיה מכנים מים לע' זרה ובנו בית בביתו היה מה
בודאי היה אסור שכל מה שמותקין מהנה ע' ערה
עכשו שמוֹציא מבית עבדה זוה מה עבפת
מתקנו מה הפםד לעברה זרה כיון שתיקונו'
ופסידו שליש' הוא ואין לעברה זרה לא וא הפםיד
ולא רוח בה מותר וכי קא ט טרח ישראל ברנ בדנפשיה
20
שעב' זרה מונחת8 וכו'ל ואם תאמר וֹה וֹה ביב
זה כמשמשי עב' זרה משמבשי עבדה זרה
אין אפורין ער שיעבדו דתגן ' הגיע לביפה
${ }^{1}$ 'Abadah Zarah, Mishnah, III, 6; Gemara, ibid., 47 a.
${ }^{2}$ The printed texts of the Talmud read ane se, hut MS. M. and some old authorities agree with the reading of the fragment.

${ }^{\circ}=$ = ${ }^{7}$ 'Abodah Zarah, 13 a.
8 Read יום שנבודה ורה מצהת.
?'Abodah Zarah, Mishnah, I, 7 ; Gemara, ibid., I6 a.
 וכו'ל אלמא הלכה ד.. ת הוא שמשימשי עב' זר' אין אסור' עד שיעבדו ולי ולענין כתובת בנין דכרין שישאלתם כך הוצא אם בא להן ממון או שנפלו להי נכםין לאחר 5 מיתת אביהן אי' הויון מותר בי קאמרינן לעינין בכור א"; הבכור נוטל בראוי כבמוחזק ומנלן דתניא² הי שים נכםין בראי אינן כבמוחזק וכך הלכה: כוצי ואפילו כספים ומטל' מצטרפּין לשתי כתיבות היכא דנשא
 oו שלהן כחובת בנין דברין ולא עוד אילא היכא דמיתו אחת בחייו ואחת במותו לא צריכינן למותר דעד ואף על גב כל בא׳ ${ }^{4}$ צוחר דינר שקלין כחובת בנין דיברין מפני שכתובה נעשית מותר לחברחה דתנץ5 נשא ראשונה ומתה נשׂ שניה ומת הוא שניה ויורשיה 51 קודמין ליורשי הראשונה ואברינן שמ' מנה תלת שמע מינה אהת בחיו ואחת במוחו יש להן כתובת בנין דכרין ולא חישינן לאינצוי מימאי דקאתאני שנייה ויירשיה קודמין ליורשי הראשוגה מיקדם הוא דקדמי הא איכא לֹקלֹאֹ; וֹשמ' מינה כחובה
 יש מותר דיגר ושמ' מינה כתובת בנין דיכרין לא טרפא משעבד ואף על גב דמתקיף רב אשי לצולם אימלך ${ }^{6}$ אחת בחייו ואחת במותו א"ן להן כתו' בנין דוכרין: ולעולם אימלך ${ }^{6}$ אין כתובה נעשית

[^84]מותר לחברחה ושאני הבא דאיכא מוחר דינר : ותוב מיקמינן לחי בפלוגתה דקאמ' אחת בחי״ ואחת ואחת
 . .ל ואפלו העק . . . ד הלבה אמ'3 מר צוטה משמ' דרב 5 פפפא הילבתא אחת בחיו ואחת במורוֹ יש להוֹ כתוב' בניץ דיכרין וכחובה געשית מוחר לחברחה




 לישנם אחרינא שמעת מינה משנבה לא גבה מרפסיקא באין בערבין5 ${ }^{5}$ טי טעט' בעל חוב מאוחר שיקדם וגבה מה שגנה גבה אמר רבינא לרב אשי האי נקטיה בכובטיה 51 וכול' שמעתא ${ }^{6}$ ולמהן מגגדיגן ליה ולמאן פשטמתין ליה ויבאלחם לפרויוּה
עלתה על לב דלחובע משימחינן או מנגדינן אילא בי" שמותי בין נגורי לנתבע וכך פירוש' מאי איכא בין שיבועתה דאוריתה לדרבנן איכא למיפך שבועתא סב כנון שרצצו . . שציהוֹ לישבע תובע וליטול מפני שכל

רצו שניהן למיפך שבועה מן נחבע לתובע שבוע׳
דאוריתא אפבינן דרבנן לא אפכינן ולמר בר רב הצי דאמ' דרבנן נמי אפבינן ישבעתה הויץ לחו
 איבא ביניהו למיחת לניבסי במי שינתחיב שבועה
${ }^{1}$ Ketulot, $90 \mathrm{~b} . \quad{ }^{3}$ Read יאזצוֹ הכי כך הלכה,
${ }^{3}$ Ketubot, 91 a ; our texts read זוטיא.
${ }^{4}$ Ketubot, Mishnah, X, 1 ; Gemara, ibid., 90 a.
${ }^{5}$ 'Arakin, 7 b. ${ }^{6}$ Shebu'ot, 41 a.
(Leaf 5, verso.)






ליפקע דינא דתובע אילא משמתינן ליה לנתבע אמל' רבינא לרב אשי משל זה יש עי עליו חלוק ושמלה מיה כי נקיט

ליה בלבושיה מרפי שביק ליה לגלימיה אוּ זה מהוּ מויב
 לנכסיו כש. . תה מכ . . הו בשמו אומר ${ }^{3}$ אחתחיה לתובע

לניכסאי ולא חשמחון דנמצאה דנקטיה בכובסיה דהוא
 משמתי עד דמאטי נגדיה וכו'ל ולמה משמותינן

 שלשים יום מנגדינן ליה ושבקינן ליה מנגדינן ליה

 20 שבועה שרה שמים שהטילו לבים וה ק' וחה ר' הלכה בראבה ד דקאמ' אמ' שמואל שנים שהטילו לבים זה ק' וזה ר' השבר לאמצעה אמ' אמ רבה מסתבר טעמיה שעמואל בשור לחרישה ועימד לחרישה אבל שור לחרישה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעוחי וחה וחה 25 פוֹטלל לםּ מעותיו ורב המנונא אמ' אפלו שור לחרישה ועומר לטביחה השיכר לאמצע והלבה כראבה מן

[^85]
## (Leaf 6, recto.)

$$
\begin{aligned}
& \text { ועוד ראבה דאמ' ושיבה הוא ובת . . . . . . . . . מותו }
\end{aligned}
$$

בניביתה צורבא מרבנן ראבינא אמ . . . ב . . . . . . . . רב
סו אוטרא מא׳ טעמ' דמאי דאכיל מידּ דהוה אשדה
אחדוה לאו אף על גב דֹקאֹצּיל . . . . . . . אמילה
למט' שנין מטי לבל שנה פונדיון ליתה . . ודת . . . . כה
020
דהחובל ומץ גמרא דארבעה אבות ההוא תורה .
דאלם ידא דינוקא וראבא אםו הוֹק שור בשור דלאה
${ }^{2}$ Baba Mc:ia, $67 \mathrm{~b}-68 \mathrm{a}$.
${ }^{3}$ 'Arckin, Mishah̆, VII, 1; Gemara, ibid., 25 a.
${ }^{3}$ Baba Kama, 84 a. ${ }^{5}$ Ibid., 15 a.

## XXII.

Fragment T-S., paper, two consecutive leaves, $19 \times 12 \mathrm{~cm}$., square hand, tending to cursive. The fragment contains two Responsa, in incomplete condition, the beginning of the first and the end of the second not being preserved.
I. The first Responsum is identical with the end of Rabbi Sherira's, found in גמ"ומ, 44, dealing with the question whether the ritual bath is obligatory at this time when its object can only be partially attained, since the ashes of the red heifer cannot be sprinkled upon the candidate. In spite of its fragmentary condition, the present Responsum throws new light upon the subject, especially through the statement on lines 7-9, which is missing in the Responsum in גמ"ומ. The Gaon transmits to us that intercourse with those in a state of impurity was viewed with a considerable degree of leniency in earlier times, while the Jews dwelt chiefly in Sura ${ }^{1}$, Nehardea, and Pumbedita. The practice became stricter only after they settled in large numbers in cities like Bagdad, and the Rabbis feared that the prevailing laxity might lead to abuses in the new and more complex surroundings. At first sight, it might seem that the view of the Gaon is contradicted by the statement found in the Geonic Collection $\pi^{\prime \prime}, 172$, which affirms that there is a difference between Babylonia and Palestine with regard to intercourse with one in a state of impurity, such intercourso occurring in Babylonia, but not in Palestine. The contradiction disappears, however, if we assume, as we may, that this statement refers to those

[^86]earlier days during which, the Gaon himself admits, a more lenient practice prevailed in Babylunia.

Whether the change from leniency to rigour coincided with the removal of the Jews to the large cities, as the Gaon maintains, is extremely questionable, in view of the fact that the severer practice obtained in Palestine alike in the earlier and in the later days, and in spite of the fact that there were no populous centres there. A more plausible explanation is offered by a consideration of the influence exercised by the Karaites upon the Rabbanites. As is well known, the Karaites laid great stress upon the observance of the laws of clean and unclean ${ }^{1}$. In Palestine their rigour reacted upon the Rabbanites, who stood in friendly relations with them ${ }^{2}$. The effect in Babylonia was the reverse. There the heads of the academies were inclined to slight customs which in principle they cordially endorsed, merely because their opponents, the Karaites, insisted upon them. In the time of Sherira, when the litter feud between the two parties had been pretty well fought out, the influence of the Karaites made itself felt even in Babylonia, and this would explain the prevalence of a stricter practice in his generation. Also, the fact may not be overlooked, that the Karaites did not actually create the severe practices separating the clean from the unclean in a community. They merely raised them from the plane of custom to that of law ${ }^{3}$. How far-reaching the influence of the Karaites in this and similar respects was appears from Maimonides, Sesure Bich, XI. 15, and from the Geonic Responsum, p. 153, no. 576, above.
2. The second Responsum is the Gaon's decision in a lawsuit. A erects a building on a waste lot, having neither received the consent of the owner, who is away from

[^87]the city at the time, nor been apprised of his objection. On the return of the owner, he insists upon A's removal from the building, while $A$, the squatter, equally insists upon being indemnified for the building. The Gaon decides that $A$ 's claim is valid only if it can be demonstrated that the owner of the lot makes use of the building. In all probability, this is the Responsum to which reference is made in Alfasi, Baba Meچ̣ia, ıоı a. Rabbi Hai Gaon decides differently in his מקח וממכר, VII, 21 a. Naḥmanides, however, in commenting upon the passage in Alfasi, asserts that Rabbi Hai later changed his view of the case, and came to agree with that held by the Gaon in our Responsum.

 הקרי ומה נידה מועילה ברוֹזצת מטפלֹטֹה
 5 ואף על פי שמותר לו לאיאדם להביא עצמו לידי ט


 oו ראו החכמים בי בומן שׂהן מרויחין ${ }^{2}$ בדברים
 על פי שרוהצין לאחר מיכן הרי ישי עם עם האריץ
 בשמע כעש ${ }^{3}$ שפרצו ליבונה שלאוּ 51 בדבר ועשו סייג לתורה והחטירו בו ואיא דורי דורשין כואת בפרקים והואי בדאמורינן
 הנידה רחוקה ולא תעשׁה מלאובה לא לא לאפות בעות ולא לבשל ופורשין ממנה וסייג גדול נעשה בזה

## (Leaf I, verso.)

- 


 5 הל . . . . . . . . . . . . ורברינו עמבן בעניין שנ' אליכם איש שאקרא ${ }^{1}$ יאמונה הוֹא טיגדרו גדירות בישראל ולא ירבוחו לפרויץ פרץ כי פירצה קוראה לגנב ${ }^{2}$ ומה שהן רואים להגיד בכל הקהל מגידים להחמיר ומי שהוא ראוי להיות בן אגשׂ o1 לבב כן יעשה כי בבקשכם הלכה למשה מסיני הגדנו לכם דבר על בוריו. ..........
 שבא לחצר חרבה ובנה אותה ...... בעליה³ ולא היו הבעלין מצויין שָׁם בעינת . הת 515 בבנין וכשבא בעל החרבה אמר לבונה צא מחציר׳ . . ואצמ לו הבונה חן לי דמי הבניין שאצצא אמֹ לו בעל החצר אין רצוני לעשותה אלא . . רדם או חטינת אמר לו לא אצצא עד שתח; לי דמי בנייני

${ }^{2}$ Sukkah, 26 a. ${ }^{5}$ ?
(Leaf 2, recto.)

コาコ........
. . . . . . . . אף הראטונים ישׁ ביניה


5 ואהבני אני נוטל שומועין לו או אין שומעין לוּ


 - מששום יישוב . ו בחהשטא דארעא מאי ביניחו איבא ביעיהו חוצה
 שטאומר אני צוטל עיצי ואבני ובעל הקרקע

 5



 20
${ }^{1}$ Reading doubtful ; אוהו דבר? $\quad{ }^{2}$ Baba Meazia, ror a.
${ }^{3}=$ הind comp. verso, line 5 .
${ }^{4}$ The last six words not in the printed text of the Talmud, but found in the MS. ; comp. Rabbinovicz, ad loc.
${ }^{5}$ Reading doubtful.

## (Leaf 2, verso.)

$$
\begin{aligned}
& \text { ¹ }
\end{aligned}
$$

שנה רבי לא ישפוּ אדם מי בורו ואחרים
צריכין לו ואם אیן שומע אוּ גובים ממנו בדין
5 דמי הבני"; אלא יטול הלא " עציו ואבני לפּ
שבנה שלא ברשות הבעלים ואם נוטל עצי
הקורות ומניח את הכתלים בניות בידי בעל
הקרקע רואין אחר כך מה יעשה בעל החצר
אם מקרה על אותו הבניין וֹהוֹא מניח אתו
or להיות גדירות מקרקעות ${ }^{4}$ ולתקן בו צוּ ערטי
מגלגלין עליו ונוטלין ממנו דמיו בדין בי ההוא
דאמרינן 5
זיל שום ליה אמ' ליה לא בעינא זיל שום ליה
וידו על התחתונה לא בעינא לסוף חוייה ד
55 דגדרה וקא מנטר לה אמ' ליה גלית אדעחד
וכאותה ששנינוז המקיף את חבירו משלש רוחותוי
וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית
אן מחייבין אתו ר' יוסי אומ' אם עמד וגדר
את הרבעית
20

[^88]
## XXIII.

Fragment T-S., vellum, one leaf, $28 \times 23 \mathrm{~cm} .$, small square writing. It contains four Responsa, all dealing with laws of כתובה. Of the first Responsum hut a single line has been preserved, from which only the sulject in general can be inferred, but not the specific content.
2. The second Responsum contains a decision by Rabbi Zemah Gaon, regarding a woman who lost her Ketubuh. It is iclentical with that quoted by Rabbi Sherira, in Harkavy, yラーS in opposing the view set forth hy Rabbi Zemah in our Responsum. Strange to say, the opinion expressed in $\ddot{i}^{\prime \prime} \ddot{\prime \prime}, 57^{\text {a-b, }} 16-17$, by Rabbi Ḥaninah, is not in agreement with that attributed to him by his son Rabbi Sherira.
3. The (iaon specifies the circunstances in which the heirs are not obliged to provide a residence for the widow. It is identical with Responsum 22, p. 33. above, and is given in the form of an explanation of the Talmudic passage hitubot. $5+$ a. $\quad$ ' ${ }^{1}$ is defined as "one house." and it is taken to be the same as בקעת, though it is difficult to see how the latter can be made to have the meaning the Gaon gives it. He may have been thinking of בקיצת in the meaning of "narrow hole," thence applied to a"small dwelling-place," sufficient for a single family, " one house." Rabli Zemaḷ Gaon's explanation of the same passage in $\dot{r}^{\prime \prime} \because, 53 \mathrm{~b}, 2$, is somewhat different. But as our Responsum is likewise ascribed to Rabbi Zemaḥ, it
 expression for בית בית in our fragment.

[^89]4. The last Responsum begins by quoting the very lengthy question put to Rabbi Moses Gaon. In spite of its prolixity, it is far from clear in its purport, as the Gaon himself complains. The case is the annulment of a marriage with a woman suffering from an incurable disease, which had been kept a secret from the husband at the time of the marriage. The decision of the Gaon has been preserved only in part. It starts with a lengthy explanation ${ }^{1}$ of the passage in the Talmud, Ketuhot, 75 a-76b. the locus classicus for the annulment of such marriages.

Attention should be called to the excellent idiomatic Aramaic in which this Responsum is couched, the question as well as the reply. It resorts to the use of Persian words, like ${ }^{2}$ אווינקא, אושפקי, , מרמנא , which shows that at this time Arabic was not yet the only language of the Jews of Babylonia.

[^90](Leaf I, recto.)


(Leaf i, verso.)
לאל

| 5 |
| :---: |
| $\stackrel{y}{2}$ |

## XXIV.

Fragment T-S., vellum, two leares, $23 \times 24 \mathrm{~cm}$.. square hand; much mutilated, hut the missing words and letters have been supplied, and are indicated by dots over the letters. The fragment contains the remainder of a collection of Geonic Responsa, thirteen of which have heen preserverl, though not all in their entirety. The name of no Gaon appears upon the fragment, hut the probahility is that the author of most of them is Rabhi Natronaï Gaon. since a number of them are identical with those known from other sources, as will be shown when we deal with the individual Responsa.

1. The hegimning of the first Responsum is missing. The Gaon decides in it that the work connected with the hurial of a borly, on the seeomb day of a holiday, is to he done hy Jews. He hases his view on the Talmud, Beouh, 6 a, and he maintains that Rahinas contrary viow. המאידא, was applicable only to times and places under Persian jurisdiction. According to the Gaon. Rabina was influenced by the fear that, if the Jews performed such labours on a holiday, the 'ר might foren them to do the same for non-dews. This is doubtless the correct explanation. It is fomm again, literally, in Rabbenu Hananel and in the 'Aruli, s. v. 72n, and in a modified form in Rashi. 'To connect Rabina's statement with the oljection of the fire-worshipers to hurial, as some modern scholars do ${ }^{1}$. is absolutely false. In this Talmudic passage יחבר cannot be taken in its usual sense of fire-worshippers. To translate Rahina's words with "now when there are fire-worshippers," is out of the question. Such an interpretation would make it appear that Rab Ashi and Raba, the authorities preceding Rabina, had lived under other conditions. when, in point of fact. fire-worshippers had been in Bahylonia centuries before them. Obviously, Rabina used 'an for the followers of Mazdak ${ }^{2}$, who had the upper hand in Persia about $48^{\circ} 0$,

[^91]the time of Rabina II, the compiler of the 'Talmud. In accordance with their doctrines of a socialistic and communistic tendency, the Mazdakites, insisting upon an equal division of work and means, opposed the holidays of the Jews, which interfered with the operation of their system.

The same view is set forth in Fragment 18, p. 158, above, a Responsum ascribed in $\Omega " \ddot{\Psi}$, I84, to Rabbi Natronaï Gaon. In the former source the city to which reference is made is בשבר (comp. p. 156, above), probably the same as the place called בשכר in the present Responsum, by the substitution of $\beth$ for $コ$, which occurs frequently in old MSS.
2. The second Responsum contains the Gaon's decision with regard to applies only to a case in which wheat, barley, and grape seeds are sown together. He bases his view on Kiddushin, 39 a, and other passages in the Talmud, without considering the difficulty involved ${ }^{1}$.
3. The third Responsum is a brief explanation of Mishnuh Bezah, I, 6, and the Gemara upon it, ibid., 12 b.
4. Here we have the very important decision of the Gaon regarding the law of תרומה and similar agricultural provisions, in their application outside of Palestine. The view of the Gaon is that they are limited to Palestine, and were never binding upon the Jews resident in other countries. According to him, the frequent references to the operation of these laws in Babylonia found in the Babylonian Talmud, are to be taken as descriptive of the practices indulged in by extremely pious men desirous of reproducing Palestinian conditions as far as possible upon alien soil. They never intended that their course of action, taken from choice, should be made the rule of conduct obligatory upon all the members of the community. The only other authority ${ }^{2}$ holding the same view is Rabbi Zemah Gaon, as can be seen from his Responsum quoted in כפתר ופרח, XV. Nevertheless, our Responsum cannot be declared identical with Rabbi Zemaḥ's, on account of

[^92]the widely different tenor of the two Opinions ${ }^{1}$. The passage in the Jerusalem Talmud, Hulluh, III, 60 a, may be adduced in corroboration of our Responsum. We read there: רבותינו ישבגולה היו מפרישין תו"מ, showing that the practice of giving the priests their lawful portions in iabylonia was merely a custom, and it prevailed only among the scholars and the pious ${ }^{2}$. However, it is surprising that the Gaon pays no attention to the statement of the Mi-hmol, Fomloyim. IV, 3, which calls the application of the agricultural laws to Bahylonian life a prophetical institution. Comp, also sulilull. $4+$ b, from whence it appears that the sahbatical year was generally observed in Babylonia.
5. The fitth Responsun is a brief explanation of the Talmudie passage, Brộll, $3+$ a, the text quoted by the Gaon being different from ours. Nutice especially the form מהבבין, instead of מהבהבין.
6. This Responsum is illentical with 212, no. 77. It deals with the question whether a Gentile servant is permitted to kindle a fire in a Jewish house on a holiday, the circumstances leing such as to make it possible for him to use freshly cut wood.
7. The Gaon specifies the circumstances in which an oven may be used after Gentiles have cooked and roasted prohibited food in it. It is noteworthy that the Gaon. in agreement with MS. Is, reals, in I'esaliim, 30 b , not $\mathfrak{i}$, 2 , as we have it in our present text, but $\uparrow \cdots \cdots \neq$, a later form of ine. In a short form we meet with the same decision in $\mathrm{I}^{\prime \prime}$ ת, 13, and it may be ascribed in all probalility to Rabbi Zemah Gaon.
8. The Gaon decides that bread baked by a Gentile may be eaten ly Jews only if a Jew has had some part in the preparation, however trilling. The same decision is in brief found in $\Xi " \pi, 13$, immediately after the Responsum corresponding to the seventh of our fragment, and we cannot go wrong in ascribing the eighth to the same author as the seventh, namely, Rabbi Zemaly Gaon. Comp. also

[^93]9. This Responsum deals with a case similar to tho subject of the eighth Responsum, and it is identical with that found in $\Pi^{\prime \prime}$ ש, 273. The words במו שפרשנו, leaf 2, recto, line 27, prove that this Responsum and the sixth (and the seventh ?) of the fragment have the same author, but who this author is cannot be easily determined. It will not do to attribute it to Rabbi Natronaï, as Müller and Bamberger do, on the ground that a similar decision in $u \prime$ ש, II, 87 , is by him, because, although the two Responsa are alike in tenor, yet the verbal differences between them are too radical to permit of our ascribing them to the same person.
10. The Gaon explains Pescllim, 46 a. His explanation of coincides with that of the 'Aruk, and our Responsum shows that the emendation suggested by Kohut is incorrect. The explanation of by the Gaon is altogether new. It differs from that of Rashi as well as that of the 'Aruki. This Responsum is found, in a very corrupt form, in $\pi " \dot{4}, 94$, and its author is Natronaï Gaon, as can be seen from Nins, I, 50. Müller was mistaken in his assumption (Mafteul, 274) that Rabbenu Hai is the author, as the mention of Hai by Rashba, on Beraliot, 15 a, does not apply to our Responsum, but refers to that found above, pp. $3^{8-9}$, or to that quoted in
ir. The eleventh Responsum contains the decision that if the Passover eve falls on Saturday, the leaven need not be removed on Friday. In a shortened form it occurs in $\boldsymbol{\pi} \boldsymbol{\pi}, 93$, where it is attributed to Rabbi Natronaï Gaon; comp. עט, 48 d.
12. Here we have the decision that the leaven may be destroyed in other ways beside burning. This view is referred to as a Geonic decision by Rabbi Zerahiah Gerondi on Pescthim, I, catchword חניח תישע, and by Rabbi Jacob in Tur, Oral! Hayyim, 445. Comp. Stuctiana, 126.
13. Of this Responsum only a part has been preserved. It deals with various questions connected with the Seder, as, for instance, whether it can be properly observed without the use of wine. It is identical with 3 " $\boldsymbol{\pi}, 165$, where it is ascribed to Rabbi Natronaï Gaon.

[^94]I.af I, ructo.



[^95](Leaf I , verso.)


| עליהן עצים ומסיקן ומקשיינן ${ }^{10}$ קושיא אוּ אוחרנא והא קא מא מבטיל איסורא ותנן <br>  <br>  <br>  52 דמיקלא קא קלי ליה להיסורא אלמא הו היכא דקלי איסורא אקילו ביל ביה רבנן <br>  באין מערב יום טוב ולא גרע מהֹך עצים דודאי נשרו מן הדקל ביום טוב וקא אשרינן מרבה עליהן עצּם מוֹבניץ מסיקן הילכך מותר לישראל |  |
| :---: | :---: |
|  |  |

$$
\begin{aligned}
& \text { Read שאשמוינו or } \\
& { }^{2} \text { Hagigah, Mishnah, II, 7; Gemara, ibid., } 18 \text { b. } \\
& \text { Hullin, } 134 \text { b; compare introductory note. } 4 \text { Add or something similar to it. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& { }^{10} \text { Read } \quad \text { ומקשייין והא קא מהפך ונו' ומקשיינ; the copyist's } \\
& { }^{5} \text { Bezah, } 34 \text { a. } \quad{ }^{6} \text { Our texts read ;} \\
& { }^{3} \text { Bezah, } 4 \text { b. } \\
& \text { eye jumped from one מקשיֵ to the other. }
\end{aligned}
$$

(Leaf a, recto)


|  באל שגר ישראל ואפא גוי וכולה שמועתא שרי ואילא אפיר : וששהאלתם פת בפסח מותר לאפות <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


 Phonetic spelling for
The letters $\mathcal{Z}$ and $工$ are hard to distinguish, and perhaps s is to be read as on line 27 ; comp. Rabbinovicz, l. c. Read בהתהז, as R. Abraham b. Isaac has it in his האשכול, III, 129; 氵"ד, 13, also reads בהגחה.
'Abodah Zarah, 38 b.
${ }^{9}$ Pesahim, Mishnah, III, 2 ; Gemara, ibid., 46 a.




[^96]
## XXV.

Fragment T-S., vellum, one leaf, $26 \times 17 \mathrm{~cm}$., clean, square hand, containing five Geonic Responsa, the first and last in incomplete form.

1. The first Responsum deals with the legal status of a deaf-mute, especially with the question as to whether his written order has validity. The Gaon decides, that a deaf-mute may transact husiness by means of orders in writing. with the one exception. however, that he cannot divorce his wife in this way if he married her before becoming a deaf-mute.
2. In this Renponsum, the decision is handed down, that a man is not obliged to provide for his divoreed wife. unless she has an infant at the breast, even if she is in a state of pregmancy. But his duty toward her begins from the moment of the lirth of the child, which, according to Jewish law, remains with the mother. It is noteworthy that the question addressed to the Gaon refers to the opposite view held by older authorities, that a man divoreing a pregnant woman has duties toward her. So far as 1 know, the view here attributed to older authorities exists nowhere in Rabbinical literature ${ }^{1}$. It is possible. however, that Mamonides did know of it, which would explain his distinctly setting down his opposition to it in Ishut, XXI, 17, whence the later collifiers must have taken their paragraph upon the subject agreeing with the Ciconic decision in our Responsum.

[^97]3. Here we have a brief decision against the view held by the author of the Halakot Gedolot on the question, whether in all circumstances heirs attempting to collect bills are to be made to take an oath affirming that their father, the testator, had not received payment. It is the résumé of the Responsum found in Harkavy ${ }^{1}, 110$, the same one to which reference ${ }^{2}$ is made in Ṭur, Ḥoshen Mishpat, § 82.
4. The fourth Responsum is concerned with the question, whether coined gold is to be considered as money or as merchandise. The author of this Responsum is probably Rabbenu Hai, as may be inferred from the view quoted as his by Alfasi, Baba Meiua, IV, 1, near the beginning, which coincides with the decision given in our Responsum. Comp. also Harkavy, 45, of which our Responsum may perhaps be the résumé ${ }^{3}$.
5. The fifth Responsum deals with the law of מתנתא טמרתא. The Gaon's view upon the subject is lost to us through the incompleteness of the fragment. Its probable author is Rabbenu Hai, with whose Responsum in Harkavy, 35, ours has several points of discussion in common.

[^98](Recto.)
אמנאה
 נמ׳ לא אמר " יוחנן חלוקץן עליו חבריו על רבן שטמע' בן גמל' בוּ הוה
 5 לא הילבו 5


 הבתב הוה אמרינן מתניתיץ אתיא לסיועיה כדרב יוסף אה


 משאות ומתנות דידיה ליכה מאן דפליג בה •אילא כולי

 בעדות בלבד דמפיהם ולא מפי כתבם אבל שיאר כל מילי ודשאהילתון איתתא

ה התבם כשר
מעברתה דפטרה בעלה מיחייב למיחב לה מזוני מחמת ההוא עובארא אולא אוא דאואכחנן קמאי" דאמרי מיחייב 20 למיהב לה ואוקימו טעמיהו אהא מתניתין ${ }^{6}$ העבר פוסל ואינו מאביל מראהנטר'ך למימר בתרומה דאינו מאביל

 ההיא בארמלתה דמיתזאטא מעיכם׳ בעלה אבל גרוישה
 היבא דבעל s לית דמילח מינה או דילמא לא לא שנה מאי אנהנא הבין גמריננא דמעוברח דמגר'שֵא לית לה מזונות

4 = הלמו. ${ }^{5}$ Reading doubtful ; אכתוקותs?
${ }^{6}$ Yebamot, Mishnah, VII, 4 ; Gemara, ibid., 67 b.
7 = רילמא 7 ר 7 .
(Verso.)
ער דילתם 1 ושקלא שכר מיניקה ומתניתין לענין איסורא והתירא הוא וחיוב מזונות לא שיר 2 בה מילחא כל עיקר וכיון דליבא לא מתניתץ ולא גמארא דאית על גברא מוזונו למעוברחת נרוישה ליכא כח לחיוביה ובהכין נהיגיננה והכין קאה עבדיננא: : בשביל הנמצא בהלבות ${ }^{3}$ יתומים שהוציאיאו שטר חוב על אחרים
 אביהם שאינו פרוע • כָתַב דחה מילתא דכתיבה בהלכות שלא כדין היא ויש תשובתה מפורשת בשאילות • בשביל דינרא וער דדהבא לגבי פירא וישאר נכםי בין מקרקעי ובין מטלטלי היכי
 האוי טיבעא אלא פירא ויש תשובתה מפורשת בשאלות ודשאילתון אמ' רב יהודה" הא מתנתא
טמרתה . . לא מגבינן בה כולה ואמריין בסוּה היבעיא לחו סתאמא מאי ומסקינן דחישינן לסתאמא וקשי"א לן האי שטר



 לסתאמא מיבעי למימר דהא תניא׳ כתב לו לו על הנייר או על 20 החרש שדי נתונה לך במחנה הרי זו מתגה קימא בחדרא מן תרתי מילי או בפשוטוה דאיתוקמא הא בריתא במוכר שדהו מפני רעתה דכי אמ' שמואל בשיטר מבר לא קנה עד שיחק דמים ואותיביה רב המנונא מהא בריתא הא אמא למרינן הוא מוחיב לה והא מפריק לה במוכר שדהו מפני רעתה ורב 25 ביבי מטים לה משמא דרב נחמן בטוֹ בטתה בקשׁ ליתנה לו ולמה כתב לו לשון מכר כדי ליפות את כוחו וכי היבי דוביני

 מזבין ואפילו כתב זביני אמרינן הא״י במתנה נתן הכי נותן שדחו

[^99]
## XXVI.

Fragment T-S., one leaf, $25 \times 21 \mathrm{~cm}$., vellum, squarish hand, rather careless, not tending to cursive, written below the line. It contains a single Responsum, the begiuning and the end of which are missing, notwithstanding which its contents can be made out satisfactorily. A man had given power of attorney to two others to write and execute a bill of divorce. The appointed agents, instead of carrying out his instructions to the letter, had the instrument written ly a scribe. The question put to the Gaon was, whether their deviation from his orders did not invalidate the divorce. The decision was favourable to its validity, on the ground that it could not he made to appear that the principal had specific reasons for entrusting the actual writing of the hill to his agrents. This view is based on Git!!in, 29, the passage which deals with the law of the messenger bearing a bill of divorce who deputes his errand to another, and the Gaon agrees with the interpretation of the text given anonymously in Alfasi. It may possibly be this very Responsum of ours which is referred to lyy Alfasi. The Gaon, it is worth while noting, holds that the norm, according to which Rahbi Johanan's opinion prevails against Rab's and Samuel's, is applicable only when he is pitted against Rab alone or Samuel alone, not when the two explicitly agree with each other, and together oppose him-a much mooted point among the later methodologists ${ }^{1}$.

[^100]
## (Recto.)

. . . . דחאתו אינו גט והאי בותבו דבארי . . . . . . . מתניא אילא מוֹא . . . . דמי שהיה מושלך בנור ${ }^{1}$ מידקמפליג במי טּהּהּה מושלך בבור לבארי



 והמבבא גט מארין יש׳' וממדינת הים עבוד רבנן תקג' דתגן ' המביא גט

 oו ולא אמר ליה לה דאית לך רשותה ולא דלית לך רשותה משוחי שליח : וגבי

 מהו דתימ' הו הדין דאף על גב דלא חלה והאי דקתאני חלה אורחא דמשלתה
 515 בעית אימ' דאממל את הוליד וחלה שאני או בעית אימ' ר' שמ' בן גמ' היא וחלה

 קקפּי דֹטעבי דמילתה משיום דלא קאמ' ליה את הוליך ואהיני קאים אבמצעתא דכיון דאמרינן מתנית' בידאם' ליה את הוליך דבי חלה משוי שליח ריח
 ב"; דחלה בין כולא" חלה: ומיהא אמף על גב דעבוד רבנן בהלין תקנות לעינין כתיבה בענן לשימה דכתיב וכתב לה לשימה ותנן״ בל הגם וכוּ מתנ' ואמרינן עלה

 25 . . . נמי פליג ר' יוחנן בבולה דאמ' לא פסלי בכהונה לעינין אחרון רב ושמוּ' וחעירי
 וכ׳ אמרינ! רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן עמואל ור' יוחנן תלכה כר' יותנץ הני מילד היכא דליכה דקאים בשיט' דרב ובשיט' דשמואאל אבל איכא דקאים בשיט' דחד

[^101]
## (Verso.










 דהא קניתיה מיהא לחד באבא ולרבי כי נעי גבי כינם• ״שטר חוב . . . . . .



 האבא ובין התם עבדו לה תקנתא לאיתבישורי בההוא גט: והיכה ודו ודאי













[^102]
## XXVII.

Fragment T-S., two leaves, paper, $17 \times 12 \mathrm{~cm}$., square hand tending to cursive, very minute writing, thirty-five lines occupying only $13 \frac{1}{2} \mathrm{~cm}$. The copyist who made the copy before us must have had a faulty model, as appears from several disjointed sentences, and from the fact that leaf I , recto, contains but five lines at the top of a page, the rest of the page being left blank. The fifteen paragraphs into which I have divided the contents of the fragment are in part only regular Responsa; the rest are merely short decisions, הלכות פטוקות. Possibly, the explanation of the latter is also to be sought in the circumstance that our copyist's model was not accurately written throughout, and he therefore perpetuated only the final decision without attempting to reproduce the disconnected argument.
I. The first Responsum contains an explanation of Bez̧ah, 2 ; and, as said above, is in a very incomplete form as follows :-

ואנן ניקום ניגזור גזירה לגזירה ביצה שנולרה ביֹלט משׂוֹם
 הן אסרום ניקום ניגור גנירה לגזירה כול' גזירה ביצה שנולדה ביום טוב טֹשׂוֹם משקין שזבו ענבים שזבו ביום טוב מהן יין הרואה
2. Of the second Responsum, the beginning is missing. It contains an explanation of Sukkak, 6, without offering anything of importance.
3. The question is who is to be held guilty of transgressing the prohibition against coupling and muzzling
animals－whether the one who works with them or the one who actually coupled and muzzled them．The decision is in accordance with the statement in Bubu Mesia，90， which holds that the prohibition is aimed against working with animals illegally muzzled and coupled，not against the preliminary preparations for work．It is worthy of mention that the Gaon reads Nathan，instead of Jonathan， as found in our present texts of the Talmud，a circumstance important in fixing the dates of Rabbi Simai，to whom Nathan or Jonathan，as the case may be，addresses the question．Comp．Halevy，Dorot hu－Rishomim，II， 55.

4．The Mishnic ；exa is explaned by the Persian dectumef； comp．Lagarde，Geartimmelte Ahlumllum！er，35，91，and ＂Avule，s．v．פיגיו．

5．The fifth Reponsum is introduced with the words： ＂The Head of the Academy said，＂and it gives an ex－ planation of a number of names of plants occurring in the Talmud．Unfortunately，our text is in very bad con－ dition，as in all probability that was from which our seribe copied it．The Gaon apparently identifies the two Mishnic words הלבלמלאבא and N：הילב：respectively，whether correctly or not we must leave those to determine whose hotanical knowledge is less limited than the present writer｀s．The two Aramaic words occur nowhere else in Jewish literature，but attention should be called to the interesting fact，that Rabluenu Hai， in his commentary on Uhulut，VIII，，explicitly states that the word was used by the Geonim．

6．The sixth Responsum opens with the formula ぶジア： very unusual in Geonic literature．It calls attention to the difference between the view of Rahbi Nahman，as recorded in Hullin， 40 a ，and in＇Abotale Zuruth，5＋a．The incongruity between the two Talmud passages did not escape other authorities．The Gaon＇s solution of the

[^103]difficulty is lost to us. Comp. the Geonic collection $p$ " $1,4 \mathrm{I} \mathrm{b}$, and Introduction, 14 a, and Tosafot Hullin, 40 b , catchword רב נחמן.
7. This Responsum deals with Menahot, 37 a, but further than this nothing can be said about it. Our scribe did not go beyond the first line, apparently discouraged by the state of his model.
8. Here we have a decision by a ${ }^{1}$ אלא was left with a man, the act having no witnesses and not being recorded in writing. The deposit was lost, the depositary maintaining it had happened through an unforeseen accident, in which case the law exempts him from responsibility. The Gaon decides that the man's word must be taken, seeing that he might have donied ever having received a deposit. Compare the Geonic collection, ed. Mantua, 66 and 321.
9. This Responsum, like the sixth, begins with קושיא, but this time we have, not alone the difficulty in the Talmudic passage about which the Gaon was consulted, but also the Gaon's solution. The passage in question is Menahot, 53 a.
10. Here we have the Gaon's explanation of the mnemotechnic sign פנקעכם in Yebamot, 74 b.
II. The eleventh Responsum describes itself as an explanation by Rabbi מישרשיה. This Rabbi is probably identical with the Gaon Rabbi Moses ${ }^{2}$, whom Rabbi Sherira Gaon calls מששרשיה in his famous Letter. The Responsum is nothing more than a translation into Aramaic of the Talmudic passage letubot, 5 a, end, on the formation and texture of the ear-flap. It is curious that the translated sentence should stand alone, without so much as a

[^104]reference to the Talmudic text. It would almost seem as though the copyist had been attracted by the translation evidently quoted in a discussion for a purpose, without leing interested in the discussion itself, or it may be that his faulty model prevented him from preserving any more of the Responsum. However that may be, so much is certain, the Aramaic in which the Gaon rendered the Talmudic sentence is perfect-another evidence that the author of the Responsum is Rabbi Moses, who elsewhere shows himself a master of Aramaic. Comp., for instance, p. 212, above, and introductory note, p. 211.
12. This Responsum hears the superscription למ לa םנוני, "to some (iconim," which must refer to the rest of the Responsa in our fragment, and probably to a number of others which have not been preserved, at least not as a part of our fragment. In contents this twelfth Responsum is identical with that ascribed to Rah Amram in :2"12ג, 23. It occurs also in Rahbi Judah Albargeloni's ספר העתים 450 , where it is combined with another Geonic Responsum ${ }^{1}$. It is an explanation of the Talmudic passage, 'E'ruline, 42 a, on the law of תחומין.

13-14. These Responsa are probally liy the same author as the preceding one, and they supplement the explanation given there.
15. The last of the Responsa in this fragment, which is incomplete, though it is likely that only a few words are missing at the end, contains an explanation of the expression תור occurring in sulikeht, 6b. It is probably the source of the 'Aruli, s. v. Comp. ש" $v, ~ I, ~ 68$.

[^105](Leaf r , verso.)
לו לתי כשרה ${ }^{1}$ אותו יום שלשבת ואין בשירה בשאר ימי סוכה אמ' ליה ראבא אין הם הבין 2 והאיי דלא קא תאני הבי דלא צריביבין דקל וחומר
 לטלטולי בישאר ימי יטבתות דעלמא כד מיתרמ״ בטובה מקלינן ליה 5 דֹמקלינן בסוכה ומשוינן ליה להבשירה כהפישר מחיצות שבת דחמירא •



מיחייב ההוא דחסם אלא ההוא דהנהיג ודש דמיחייב דבשעת


 בישעת ביאה לא תיהוי שכרות הכה נמי בישעת דישה לא לא תיהוי חסימא


 כלאים למימשך בקרון ההוא דמזויג לא מיחייב אילא ההוא ואו
 מנהיג בהון להלך בהמות דקא מטשמין בקרון מיחייב ועיקר




 25 חטאת בשבת בחויץ לעבדה זרה חייב עליה שלוש חטאות אלמא לוא לא טביר ליה התם 9• אמ' להו רב נחבן פוקו אמרו ליה לעולא כבר


 03 דמפקדין גביה בלא שטרא מיגו דאיבעי אמ' ליה לא לא היו דברים
 פתות אותה פתים מנחה לרבות כל המנחות לפתיתה 12 יכול שאני מרבה
 ולא פתיתין לפתיתיץ אי אם בן נימ' קרא ופתיתיה מאי אותה
${ }^{1}$ Sukkah, 7 a, end. $\quad{ }^{2}=$ דכי גמי; comp. note 5.
${ }^{3}$ Baba Mezia, 90 b ; the printed text of the Talmud has ${ }_{j}$ יוי, but MS. M. and others read ; 2; comp. Rabbinovicz, ad loc.
${ }^{4}$ Kilaïm, VIII, $3 . \quad{ }^{5}=7$; comp. Harkavy, 353. ${ }^{6}$ Baba Mezia, 84 a.
${ }^{7}$ Comp. introductory note. ${ }^{8}$ Hullin, $40 \mathrm{a} .{ }^{2}$ 'Abodah Zarah, 54 a.
${ }^{10}$ Menahot, 37 a; our texts and MSS. read והתה ; comp. also Baba Kama, II b. ${ }^{11}$ The second ${ }^{\text {I }}$ is to be cancelled. ${ }^{12}$ Menahot, 75 a.

## (Leaf 2, recto.)

שמע מינה תרתי ' בעא מיניה ר פרידא מר' אמון ${ }^{1}$ מנין לכל


 5 ביר' אמ' רב ייסף התם ${ }^{4}$ מישום דנשים פושיעוח הן גבי מנחות


פירוש • משמא דרב משרשיה מאי טעגא בולה אודנא גרמא

 לבעעץ אל גאונים אמו' רב נחמץ אממ' שמואל שוא שבת בבקעה

ובאו גוים והקיפוה מחיצה •• אתה מוצה בוּ בבקעה זו הייה
 והקיפוה גוים לבקעה זו מהיצה והייה ממקום שיביתתו
 ער אלפים סוף תחומו ואותן חמוש מאות אמה שנו שנים עיירו מסוף תחומו וער מחיצה שהקיפוה גוים מטלטל בהן על ידי זריקה דסבירא ליה לשמואל דביון דהקיפו גוים מחיצה
 0: או ברישות היהיד דע״
 מהיצה בשבת עצמהה ולא מבעוד יום הוה ליה בל שניאסרה
 שהארי שמואל ורב הונא אממ' מהליך באלפים בטעטיה 25 דשימואל אבל אין מטלטל אלא אוא בארבע דסבירא ליה לרב


 רב הונא א"ן הבי נמי דשרי ליה לטלטולי על ידי זריקה

 התינח אותן חמש מאות אמה דלאחר תחומו אסר בוּ רב הוגה לא ליוֹרוק דגוּ מיהא תחומו הוא מטלטל בי אורחיה באלפים נמי אסיר ליה 353

[^106]${ }^{3}$ Our texts read differently, but the MSS. agree with the reading of this fragment; comp. Rabbinovicz, ad loc.
${ }^{4}$ Hullin, 123 b; the quotation from the Talmud consists only of the

${ }^{7}$ Comp. introductory note.
10 Read אהר שחזEצו.


## (Leaf 2, verso.)

וער מחיצה והוו להון שני אלפים אֹמה דחחומין דיליה כחצר בוּ שנפרצה במלואה לאחר 1 האפור לה וחייה בר רב אב אמ' וכול'
 וששׁאלתם היבי דאמי מחיצה שנפרצדה במלואה
 באלפים ומטלטל בארבע ואמרת האי דלא מטלטל על פני כל הבקעה גזירה שמא ימשך אהחר חפצו או או מוחר לטלטל
בכולה ומשום גזירה שמא יַמשׁך אחר חפצו הוא באלפים בוּ בוּ מיהא מטלטל כי אורחיה ומאי כי אורחיה כשאר רשוח רות היחיד סו אמ' לך רב הונא לא דאיא דאו לרשות היחיד גמורה דמיא למחצה שנפרצה במלואה וכמה במלואה ביתר מעשר אמות
 כפתח יתיר מיבן אסור והכא במחיצה שנפרצה במלואה כואה ביתר מעשר למקום האסור חמש מאות אמה ואסור
 היבי דאמי תקרת הבית חובטת
 הווה כמה אמות כיון דסוף מידתו מבפנים דשפת תוּ תקרה
 20 לה כבית דמותר לו לטלטל בו בידקאמרינן + פי תקרה יורוֹ
וסוחם וגוד אהית מחיצאתא הכא נמי שפת תיקרה חובטת עד האריץ וטותר לטלטל באותו בית וגוד אחית מחיצהתא

 25 בארבע פינות הגג על שפת הגג כשמגיעות עד סכך כגון שקודנסין אילו הווה גבהן חמש אבוות ונעוצין על שפת המת הגנ שהווה גובהו חמש אמות אומריך ראה סוכה זו במו שגבוהה שיש אמות וכל מחיצה שלה בנוי ממנה ביוי חמש אמות חיצוח


 דופן מערבית ודופן דרומית נשתירא דופּ ופן מזרחיח ודופן צפונית פיתחה שלםוכה וקאמרינן 9 תנו רבנן שׁתים כהלכתן שלישית אפילו טפח ואמרינן עלה אותן טפח היבן מעמידו 35 אמ' רב מעמידו בדופן מזרחית סמך לדופן דרומות בידהאוּ לה לסובה שתי זויות וזה הוא כנגד היוצא היוצא דקא קארי

[^107]
## XXVIII.

Fragment T-S., two leaves, vellum, $3 \mathrm{I} \times 23 \mathrm{~cm}$., good, regular square writing, between lines. It contains Geonic explanations of thirty-six separate passages in Baba Kama, occurring on seventeen folios, between fol. 51 a and fol. 82 a. Such a collection of Talmudic comments is a rare phenomenon in Geonic literature, from the point of view of the number of passages commented upon, passages, moreover, that follow each other closely in the same treatise. There are only two parallels, the collection at the end of P"d, by Rahhi Nahshon Gaon, on the treatises Sunhelrin and 'Alowluh Zuruh, and the one ly Rabbi Hai Gaon, in Harkavy's Responsen der Geonim, pp. 144-5. That our fragment contains actual replies to actual questions put to Geonim, and is not merely an extract from a Talmudic commentary, is proven by such phrases as
 and phrases. Though the comments are very concise, they contain excellent material for the text criticism and exegesis of the Talmud.

The following are the chief points of interest in the fragment:-
II. From the Gaon's explanation of the passage on Bubu Kormu. 51 l , it is obvious that his text of the discussion on ברירה differed from ours. According to the present reading, Rabhi Eliezer accepts ברירה, and his colleagues, the a reject it; while according to the Gaon, the reverse is the caso. But what is of still greater importance is the Gaon's contention. that ברירה in this passage has nothing to do with the legal maxim which bears this name in Talmudic literature. Furthermore, it is safe to assume that the Gaon's text lacked Rabina's statement; otherwise his opinion would be wholly untenable. The Gaon's reading
and his explanation of it would do away with the difficulty experienced by a number of commentators and codifiers in reconciling the contradictory statements regarding the principle of ברירה in the Talmud. Comp. Rabbenu Nissim Gerondi, on Nedarim, 45 b, and the authorities cited by him. The only authority whose explanation of the passage approaches the Gaon's is Rabbi Aaron ha-Levi, quoted in Rabbi Bezaleel Ashkenazi's שיטה מקובצת, on Baba Kama, 51 b. There can be no doubt that Rabbi Aaron had the same text as the Gaon; our present text would make the explanation impossible.
VII. The words ine doubtless a lapsus calami. The Talmudic discussion in 95 a refers to כלאים, and not to הרבעה. Comp. Rabbi Samson of Sens on Kilaïm, I, 6.
IX. The Gaon justly compares the Aramaic קשבוא with the Arabic 20p, and explains it as meaning a certain kind of palm-tree, while the author of the 'Aruk, s. v. חצ, misled by similarity of sound, explains it as meaning canesugar, which, of course, is incorrect ${ }^{1}$, notwithstanding the endorsement of Maimonides. But attention should be called to the fact that, in our passage of Buba Kama, even the 'Aruk defines per like the Gaon.
XI. On 58 b , the Gaon reads $\quad \mathrm{m}$, not $\mathrm{m} \pi$, as our printed text has it, while the manuscripts and many of the old authorities agree with the Gaon's reading. Comp. Rabbinovicz, Dikduke Soferim, loc. cit., and on 'Erubin, 106, 1. Löw (Aramäische Pflanzennamen, p. 155) was therefore not wholly justified in rejecting the reading $\quad$, which has the weight of authority in its favour. The Gaon's explanation of $\mathfrak{j} \%$, as young plants of wheat or barley before they have developed stalks, is found literally in Rabbi Bezaleel Ashkenazi's שיטה מקובצת, on Ketubot, 60, where it is explicitly quoted from a Geonic collection.
XIV. The Gaon's reading אספטורק in place of the אסורן of our text is probably correct. It may possibly stand for

[^108]Ispeara in Armenia. Comp. Neubauer, La géographie du Talmud, p. $3^{87}$.
XVIII. The explanation of טמ very strange. A water-pitcher, טט, is entirely out of place in this Talmudic passage. There can be no doubt that it should read טפיט, tapestry. Furthermore, the Gaon's description of the colour as black is probably due to the etymology of the word $x$ y , depressed, gloomy, darkcoloured. Comp., however, Beliorot, 45 b , and 'Aruk, s. v., טפיח.
XIX. The explanation here given for literally in the 'Aruk, s. v., the author of which may have had access to our source.
XXI. The definition of is found in Rashi, who explicitly admits having taken it from Geonic Responsa. It is worthy of note that the Gaon reads sתברו, with our printed text, and not אדרכתה, as most of the old authorities have it. Comp. Rabbinovicz, ad loc.

NXV. The Gaon's reading דציתח is found in a single MS. of the Talmud, while all other MSS. read with the printed text דצי״ת. Comp. Rahbinovicz, ad loc.
XXIX. The Gaon's explanation of כלבים כפרים highly interesting as the probable source, direct or indirect, of Maimonides in his commentary on Kiluim, I, 6, the Aralic text ${ }^{1}$ of which reads : בנטוב אלב בפרי אלבלב אלציני . . . . כפר והי אלקריה. This would lead to the supposition that the proper reading of כופברי is כוישי. It is not likely that the Gaon would characterize the dog as Ethiopian and Chinese in almost the same breath. Concerning the "Chinese dog," compare Dozy, S'uplléments, s.v., and Friedlaender, Der Slpuchegelruuch des Maimouides, s. v.; and also יטיטה מקובצח, ad loc., where an explanation of כלוב is quoted from a Geonic source nearly identical with that given by Maimonides, except that $\boldsymbol{Z}$ is taken as the name of a place. Rashi has various explanations in different pas-

[^109]sages. Comp. ad loc., and on Yebamot, 59 b; comp. also 'Aruk, s. v., כפר.
XXXI. The explanation by the Gaon of חורשיץ as meaning "ploughed fields," is very strange. The passage permits of no explanation except "woodland."
XXXII. The fragment is probably corrupt in this passage. Instead of זורו, the reading should be or, as $\pi$ and $n$ are almost indistinguishable from each other in old MSS. it may possibly be הודו, the more so, as the Gaon goes on to explain חובו as the branch, and הודו as the trunk, of a tree. The Gaon's explanation of חובו is quoted in Rashi from Geonic sources.
XXXIV. The text here is not altogether clear. It seems that the question put to the Gaon must have been, Why does the Talmud repeat the word $\quad$ תיקן with the last of the ten institutions of Ezra? The Gaon's answer cannot be made out very well. Perhaps the question was based upon misreading קרואים as , the false reading suggesting that the tenth of Ezra's ordinances provided that one "called up " to the Torah had to take a ritual bath.
XXXV. Here we have the Gaon's decision that the tenth of the institutions of Ezra, the one on the necessity of a ritual bath in a case of impurity, remained in force in the Gaon's time. Comp. above, pp. 40 and 206.

## （Leaf r，recto．）




 5 חיב מישיניחו משתממיש ר＇אליעור בן יעקב אוא＇משימסר לו דלי במאי פלינו







פררג צ רצּ ジּ シֵּ ציבּר נבודא סמיתא





 הא טענא חדא חרא ביצה בישׁחלא והא טעצנה תרתי תרתי בצים בישיתלא
vil והאי דקאמ＇רב אחא בר אדה מעשומא רעולא אתיא למינהו למינהו 20
 חית האריץ למינה מה הרבעה דמינין ריבישה אסור אף הרבעה דמיניץ

 25 נחתה למיא חד מינה הוא ולא מיחיב מישום בלאים או דילמא מיחיב מישום המנהיג ופישטמן דלא דמי לחטה ולישעורה דאילו התם כי פירבר ${ }^{11}$ בארץן מיחיב בהוצה לארין פטור ואילו עיאה וישיבוטא על הרבעה והנהגה x מיחיב על תרויהוֹ





[^110]
## (Leaf i, verso.)






 נבכפפת 4 מהוא הבערה שאהין דולקת למעלה אלא נבפבת והולכת ומבערת





 מארה מינה קמא לה ברשותיה דהאיי או דילמא לא דא דאמי גזילה לאברה לה




 20 אין רוצה לקנות דלא ניחא ליה דליקום באיסורא דפסח • אותיביה אביי לראבה קרבנו ולא הגזול אימת או נימא לפני יאוש פשיטיטא דלא




 דגגל משבנ ממט הכא נמי דגל קרבן דחבריה דמקדש לחבריה־י שלעבדן א׳ין מחשבה מטמאתן זה המעבר את עורות בהמה בסמנין


 כל הבלים יורדיץ ידי טמאתן במחשבה ואין עולין מידי טמאת; אילא

[^111]
## (Leaf 2 , recto.)

xvil בשינוי מעישה • והלא עיצבא שיצו כץ ${ }^{1}$ בל מקום שיש חסרון מלאכה מחישבה

 שינישתרש בחטא³ בין שעעב שלוש עבירות גנב וטבח ומבר עישה שורש


 רבר ברור הוא הברה והבחנה בין זה לזה דתנן הלוקח ״ין מבין הבותים

 'יבו לחולין יצבו והולבך מוחל וישותה ור' יהודה ור' יוסי ור' ישבועון סברי
 נפקא מינה לביתפם פלגה שליח או בעל טגיון רב אישי אמ' כיון דכחב
 15 נפקא מינה דאו תפים ישליח פלגא דהא" טימוּא דמייתי לא ביהפפקיק מיציה

 בנפשו ליח עליה תשלומיץ דכל הנידון בנם:"ו פטור בן התהשלומין וכל
 20 גב דבהאכי דקא מקגי ליה מטברו טמבר וקאני ' וראבא מדבעי ליה לאתנס אתנן אפרה הורה ואפילו בא על אבוּ ביון דבתורת ביאה יהב לה אתנן קרינא ביה הבא נבי ביון ראמ' ליה לא ביחא לי דתוקני אלא


 לוקה ומשלׁם ולית הילכתה כואתיה דהלכה רווחת ה"א אוּ לוקה ומת


 ראובן את יטבעיון ובאה אחרת והבחישה אותה ולסוּ בא שימעעון כישהוא xxy
${ }^{1}$ Baba K̃ama, 66 b.
${ }^{4}$ Ibid., 69 a.
Tbid., 69 a. ${ }^{5}$ Baba Kama, 70 a.
7 Text corrupt, and to be emended
${ }^{9}$ Buba Kima, 73 a; Nedarim, 87 a.

2 Add
ording to Bula Kima, 7o b.
${ }^{10}$ Baba Kama, 74 b.
${ }^{3}$ Baba Kama, 68 a.
${ }^{6}$ Baba Kama, 70 b.
${ }^{8}$ Read
${ }^{11}$ Ibid., 78 b, top.
(Leaf 2, verso.)
לעולם אין מתעברת לא חיה מבהמה ולא בהמה מחיה לא טהורה מטמאה ולא טמאה מטהורה חויץ מר' אלעזר ומחלקתו שהיו אומ' חיה מתעברת

 5 פרות מחנוני על מנת שיפרע לו נקרית הקפה דתנץ ${ }^{3}$ החנות פתוחה והחנוני מקיף שxvill

מור xxix


 קשיא הא בשחין לח הא ביבש דאמ' ר' יהושע בן לוי שחחין שהביא הקב"ה
 מרעין בחורשין ${ }^{8}$ מרעין בהמתן בחרישת שדות ואמ' רבא הני האי מילי בהמה דקה בחרישה גסה שאין מפסדת את הנר אבל בהמה דקה בחרישה דקה 15 15 שהיא מפסרת לא התנה וכל שכין בהמה גסה בחרישה דקה שהיא מפסדת ומרכטת ${ }^{9}$ את העפר ונעשה כארץץ דישה • משארי לאדם כך פירוי ביש xxxir למאכל בהמה • מהו מן ראובן ${ }^{10}$ שלאילן כך אנו שונין מן חובו של אילן ולא מן זורו מן ענה שלצידי אילן ולא מן הודו שהוא תורף גידולו מלא כלא חבל הריב לא כך אנו שונין אלא כֹ של שנינו מה י" שלטבריה בחלק שלנפתלי 20 היתה ולא עוד אלא שנטל מלא חבל חרם לדרומה שנ' ים ודרום ירשה•
 באטרטים ובפלטיא גדולה ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אילו שלו • תיקן טבילה לבעלי קרואים
 25 ותיקן טבילה לבעלי קרואים 13 ועלת השמועה וחזרו רבנן לפלפל בה ואחהו מן ראש שמועה ואבורו שיהיו קורא׳ין בתורה שני ובחמישי ובי תקנתות וששׁאלתם טומאה ${ }^{17}$ והלה חמורה היא אולא טומאה חמורה היא בארץ ישר' לאוכל טהר טרות שנ' ואיש כי תצאה ממנו שכבת זרע זו מצוה על קרי ובחוצה לאריץ צריך טבילה כתקנת עזרה שxxyvi זב הבתלים דתנן ${ }^{18}$ אז שעל פי החלון נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת וכאי . . נם


## XXIX.

Fragment T-S., paper, $22 \times 15 \mathrm{~cm}$., writing square with tendency to cursive. It contains three incomplete Responsa, the last of them numbered twenty-two (22).

1. The first Responsum, the beginning of which is missing, is a part of a long Responsum by Hai Gaon found in Harkayy, $16+7$. It deals with the law of בטול מורעה. It is noteworthy that in our fragment, as in the manuscript used by Harkavy, a blank space occurs after the word ביטול in the first line of leaf 1 , recto, yet that the two are not copies one of the other appears from their differing orthographies. This Responsum is also quoted by Albargeloni, in his ס' השטרות, p. 18.
2. The second Responsum contains an explanation of a Talmudic passage, Mercrlut, 55a-56 a. The text as quoted in the Responsum differs in some details from our printed texts.
3. A passage in Menathot (fol. 37) forms the basis of the point discussed in the third Responsum. The question relates to Wizit and sheiutnes. Tnfortunately, besides the query addressed to the Gaon, only a few lines of his reply are preserved. There can he no doubt, however, that this Responsum is identical with that quoted by Rabbi Abraham ben Isaac, of Lunel, in his לוב゙'N, II, IOI, the author of which, as Müller has shown in his Mafteah, 215, was Hai Gaon.
(Leaf i, recto.)
זביני ולענין ביטול דעל זביני ועל אביאריה אנפשיה דמיחעבדין באונסא תחילה היו יודעים דלאו מטופסא דשטרז ביטול מודעי לא בהני ולא במתנה וכבר פרישניא 5 לעילא דליח להון לשהדי למיכתב ביטול מודעי ותנא״ לא בשטר מבר ולא בשטר מתנה ולא בשטר אביאואריה אילא בדאמ' לחו בבירור ובטילית כל מורעי ותנא" וכי אמ' להו מוכר כתובו דבטילית כל מודעי ם1 וכאתבין אילאו אנום הוא לא שנוא כתבו ולא שנא לא כתבו אי מסר מודעה לא מהני ליה ואי אנום אף על גב דאמי לחו לחו בטילית כל מודעי ומודעי דמורעי ומודעי דנבקין מיגו מודעי ער סוף כל מודעי ביון 15 דבההוא אונם דאינים לובוני איתנים נמי למימר הכין ולא כתיב הכין לא באטיל מודעא ולא מהניל"אונם בטול מודעי דאיכתיב בש' בשטאריה שום מידעם ובהכין קא דינינן והבין עבדו מאן דקדימין לנא וסמכינן על 20 ליה הוה ממטי ליה ולחמאריה לשהואן2 ${ }^{2}$ ל
${ }^{1}$ Baba Batra, 47 b.
${ }^{2}$ Comp. Theodor's remark in his edition of the Midrash Rabba, I4r, noter.
(Leaf I , verso.)
 שדה בידן נואלן שהביא ראיה אין ראייתו ראייה וא'ן מעמירין שדה בידו ודאסיקתון 5 ארעתיבון דקמאי דתקינו למיכחב בהני מילי

בשטר זביני דעתיהו דאי מבטיל נאו לוּ בוּ
 כדפרישנא לעילא דעיקר דילה בנט ומתנה ומאן דכאתיב הבין בזביני ואביאואריה

 לשהרי דמודעא דאי אפּילו מבטילנא ליה ליה להדין מודעה לא ליבטול תקינו להנפושי
 15 ער סוף בל מודעי לסלוקי ספיקי"

 באטיל מודעא ודאקשיתוּ בסוף שיוּ שיאילתא לא משכהינן דבטול ההוא מודעא לעולם 20 הבין הוא בל זמן שהאונם קים לא באטיל

${ }^{1}$ Baba Batra, 47 b.

(Leaf 2, recto.)
יחמיצו ובסופה ${ }^{1}$ וחייבין על לישתה ועל עריכתה
 חממץ חייב שתים אחת על עריכתה ואחת על אפּיחה ודמקשינן והא קתאני ומה 5 5 אפּיחה מיוחרת שהיא מעשה יחיד והא בריתא מפרשא ברישה דוא שמעתی ${ }^{3}$ לא תאפה חםץץ מה תלמוד והלא כבר נאמר לא תעשה חמיץ לפּ שנאם' לא תעשה חמיץ יבול לא יהא חייב הילא אחת על כולן חלמוד' לומ' oו לא תאפה אפייה בכלל היתה ולמה יצאת להקיש אליה מה אפייה מיוחדת שהיא מעשה יחיד וחייבין עליה בפני עצמה אף אגי אביא לישתה ועריכתה וכל מעשה יחידי שבה לאיתוי קיטוף שחייבי" עליה 15 בפני עצמה הבין קא אמרינן למאי אי איצמטריד רב פפּא למימר חייב שתים ופרקינן ${ }^{3}$ הא דערך הוא ואפה הוא הא דערך חבריה ויחב ליה דלא תימא אם ערך הוא ואפה
 20

[^112]דמר בר רב אשי ${ }^{1}$ בשבתא דריגלא איפטיק קרנטא דחוטיה לא אממ' ליה ולא מידי כי מטא אושי כיצפיזיה קא מעיין ביה אמ' ליה מהתם איפםיק ומאי טעמא לא אממרת ראישידיייתו וכ"ול זה הציציצית
 במה היה אי בסדין פישתן ודאי בדאיפםיק חד מיניהו בטלה מצוחן ונעשה שעטנו אילא אי ליתיה פשיתן מאי טעמא אסיר מי אמרינן אי האוי חוט קשוּ פור ותלוי בבגדי ot שלאדם אםיר למיפק ביה מנא לֹ האיי ועוד הא דאמרינן ${ }^{2}$ ״ שעטנו עד שי שיהא שוע וטוי וגוו הילכתא הבי מאי טעמוֹא
 אפילו בלילה לובשו מאי טעמא אסיר
 או שוע או טוי יבאר לנו אדונינו עיקר אֵילו המילות שוע וט'ו'י' ונוח מה עיקרם . . הבין חזינא דמילתא ברירא
 20 ולא מושום שעטנו דעיקר מתניתין ארבע ציציציות מעבבות •
${ }^{1}$ Menahot, 37 b .
${ }^{2}$ Kilaim, IX, 8.
= Menahot, $40 \mathrm{a}-40 \mathrm{~b}$.

- Text corrupt.


## XXX.

Fragment T-S., paper, two pages, $27 \times 18 \mathrm{~cm}$., upright square hand, not early, rather small, possibly a part of the same manuscript to which Fragment XVII belongs. Both fragments have catchwords in the margin. The present one contains three Responsa, apparently nos. 67, 68, and 69 of a collection of Responsa.

1. The first Responsum, of which the beginning is missing, and the end is badly mutilated, deals with a case of conflicting testimony. The parties concerned are mentioneḍ by name, Elisha and Yazliah.
2. The second Responsum contains the Gaon's decision that a kinsman three times removed may act as a witness, a view held by Alfasi as well, while Rabbenu Tam decided against the fitness of such a witness. Comp. II, Tur, Hoshen Mishpat, 33, and Harkavy, 253. The author is probably Rabbi Nahshon Gaon, whose view, as quoted in אור זרוע, IV, IO b, agrees with that expressed in our fragment. The same Rabbi Nahshon is the author of a lengthy Responsum on the qualification of witnesses in ק"ג, I.
3. Here we have a lengthy exposition of the rights of a husband and wife in their joint property, a case dealt with above, p. I55, top ; comp. the introductory note on p. 148 .

## (Recto.)

 שנים כאחר ור' יהוישע ב; קרחה אוּ אומ' אפילו בזה אחר זה וקימ' לן היל' כר' יהושע


 ראּ

 להון על הדאדי ובטליה לשהדותהון ואי חד אמ' זמן וחר מספקא ליה ולא מברצ שידויהתון:





 ז בת . . . . . ${ }_{5}$ רכהיב
 בפיתקא כ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לכל מטלטלי באקגיתים ואפיקינון מן






## N


 25 רביצא למיר צוימר א

 רט


[^113](Verso.)
מאי לאפּקי מדרבה הלא שמע מינה רבא לאו אהיפלוני קא מיפליג אלא הכי מתני
 היכא דובינו בעל ואשתו תרויהון יכול אחד מהן לחור בו אולא כך ראי לוינו כל היכא דכתב לה בכחובתה או נמי יחד לה לכחובתה בידקאמ׳'1 לקח מן האישל 5 וחזר ולקח מן האצה מקחו בטל איפכה מקחו קי״ם ואמרינן עלה־ אממ'רבה
 ואחת שהכנים לה שום משלוּ והיבי דאמֵ כגון דשיאמיה למאי דעייל לה ויהביה
 דאיש וחiֹר ולקח מן האשה מקחו קי״ם ולא יכלא אשה למיטרף אמאי לא יכלא
 נחת רוח עשיתי לבעלי ושמעציקן מינה דבשיאר נבסים לא מיבע דבי לא קנו מנו למה דיכלא למיטרף בכתובתה אלא אפּלו קנו מינה בתר דקנו מ; בעלה יכלא למימר אn
 איש ואהּה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו ולא כלום אלמא סבירא ליה למאן דקא



 דקני מבעל ברישא ולא יכלא למימר נחת רוח עשיחי לבעלי מאי טעמ' דכיון 20 דמיעקרה ברשותה אוקמתהן א׳ . . . ." מדעתה קעו מינה הוה יכלא למאוני ולא הוה הויא לם איבה דהא מעיקרה ברשותה אוקימתנון ולא שויא אחריות . . . . . . . . . דקאמ'5 אילא הן עבדי מלוג אם מחו מתו לה אם הותירו הותירו לה והיכי דאבי בדלא צמימתון על בעל ולא קביל עליה אחריות ומן הרין מסקנא שמעינן דנכםי מלוג בי לקח מבעל וחזר ולקח מק האשה מקחו בטל אילא 25 מדקא מדחיינן ואמריין ואו בעית אימ' אמימר דאמ' כר' אליעזר דאמ' שניהן
 דאמימר נכסי מלוג נמי ער דקאני מהאהשה והדר קאנו מלֹלל יך בעל השטר על התחתונה והיכא דהבניםה שום לבצלה וֹשׂמתני עליה וקיבל אחריות אצ"ב דשויתנון ברשותיה לא יכול לזבוני דקאמרי איתמר 6 המבנסת שום לבעלה ○3 והיא אמ' כלי אני נוטלת והוא אומ' דמים אני נוחן הדי; עם מי רב הודה ‘ אמ' הדין

[^114]
## XXXI.

Fragment T-S., vellum, one leaf, $2.5 \times 17 \mathrm{~cm}$., square writing, but not careful or uniform. The fragment contains thirteen Geonic Responsa, the first and the last incomplete, and the rest not legible in all parts on account of the blurred writing.

1. The Gaon holds, that as a rule the blessing over the light in the Mubululuh ceremony at the groing out of the Sabbath may be recited hy one person, the rest of the occupants of the room following in silence. An exception must be made in the Bet lu-Midrosh, where it would cause an interruption ; there each one should do it himself. The same question is discussed in Berelen, 5.3 a, where, in our text of the Talmud, the opinion arrived at is the opposite of that adranced by the Gaon. But there can be no doubt that the text as we have it requires emendation, in accordance with what, to judge by the decision he rendered, must have heen the reading of the Gaon, an assumption which finds corroboration in Toseflu. Beruliot, V, 6 , and in the rearling of Ibn Gajat, $\because " \because, I, ~ I 5$. Comp. Coronel, בית נחו, 32, and Rabbinovicz, ad loc.
2. The second Responsum gives two reasons for the custom of looking at the hands ${ }^{1}$ while reciting the hlessing over the lights in the Inchelulale ceremony. It is noteworthy that the Gaon speaks of looking at the hands, not with l'irle de Rabbi Elicser, XX, and s'cler' Ruhl Amram, 32 a, at the finger-nails. Our Responsum is perhaps identical with that found in $\pi^{\prime \prime} \ddot{\prime \prime}, 102,103$ (comp. also $\because " \because \neq$, I, 15 ), and the author of this Responsum as of the previous one is probably Hai Gaon.

[^115]3. This Responsum is a brief explanation of Ta'anit, 26 b , concerning the dances on the fifteenth of Ab . Curiously enough, the Gaon refors not to Ta'anit, but to the end of אלו מגלחי, the last chapter in Noël Katon, a lupsus calcumi attributable, in all probability, not to the Gaon, but to the copyist.
4. In the fourth Responsum several passages in Beralut, 5 b , are explained. A notable interpretation is contained in what the Gaon says about the recital of the Shemue before retiring. According to the Gaon, the Rabbis prescribed it to give the unlettered an opportunity to comply with the injunction regarding the study of the law, at least to the extent to which the opportunity may be said to be afforded by the Shema. The learned are therefore dispensed from the duty of ק"של על המטה. The Gaon does not stand alone in his conception of the Sheme as study rather than prayer. The same idea is expressed in Menahot, 99 b, and Yer. Berakot, I, 3 b (זה שינון וזה שימון). But what one fails to see is why the theory should require a third saying of the Shemui, the על שמוטה ש"p, seeing that two recitals of the same Biblical passages precede it on every day.
5. Here we have a brief explanation of Sulkichl, 25 a, concerning the obligation of parents to induct their minor sons into the duty of "dwelling" in a Sukkah.
6. This Responsum deals with Berakot, 44 b, where the Talmud gives hygienic laws with regard to certain fishes.
7. In this Responsum, probably suggested by the previous one, we are given the Gaon's opinion as to the permissibility of eating fish cured by Gentiles, or otherwise handled by them. The decision is that small salt fish are permitted, because they can be eaten without being cooked; large fish, however, which require cooking to render them edible, are forbidden if they have passed through Gentile hands.
8. In this Responsum, the Gaon decides, that on all public fasts (תענית ציבור) the Pentateuch lesson is to be

Ex. xxxii. II et seq., and the Prophetical lesson Hosea xiv. 2 et seq., with the exception of the Ninth of $A b$, when Deut. iv. 25 et seq. is read from the Pentateuch, and Jer. viii. 13 from the Prophets. We have two points of importance here. First, the Pentateuchal and Prophetical lessons mentioned are to be read only on the fixed fastdays, a view held also by Amram Gaon (comp. Tur, Oicel! I!ıyyim, §566), and Rab Paltoi ${ }^{1}$ Gaon (comp. Rabbenu Nissim, on Alfasi, T'íanit, I), while Sar Shalom Gaon maintains that they are to be read at any public fast ${ }^{2}$ (comp. T'ur, ibid., and $2 " \pi, 3$ ).

The other point is rather novel. According to the Gaon, Muftir is read at the morning service on a fast. So far as known, none of the rituals bears the Gaon out in this respect. The Ashkenazim have Muftir on all fasts, but only during the afternoon service, and then the passage read is from Isa. lv. 6 et sey. The Sefardim, Italiani, and the Yemenites have no Mritic on any fast except the Ninth of $\mathrm{Ab}^{3}$, when they read Shubath.

It is open to serious doult, whether the text of the fragment is in grood condition. It is not improbable that ומיפטירין is to be inserted on line 10 . verso, after If this reading is accepted, the Gaon is concerning himself only with the Muftir of the afternoon service. That the text of the fragment stands in need of emendation is patent.
 "יצום ה", otherwise the very next line, giving the lesson for the Ninth of Ab ('sום ה'), would contain a contradictory statement. It should, however, be mentioned that the custom of reading Muftir at the morning service of fasts.

[^116]is not entirely unknown. Comp. Maseket Soferim, XVII, 7; Isaiah di Trani the Younger, on Alfasi, Ta'anit, II, 2, quoting Geonic authorities for the custom of reading דרשו on fast days (in the morning ?) ; $2^{\prime \prime} \pi, I+4^{1}$; and Geonic Responsa, ed. Lyck, 79. Comp., however, סט"רע, 28 b.
9. The Gaon decides that those who deny themselves meat and wine during the three weeks from the Seventeenth of Tammuz to the Ninth of Ab, should not abstain from them on the Sabbath, even a Sabbath which is the eve of a fast. On the latter point, comp. the Geonic Responsa quoted by Abraham ben Nathan, in the Munkig, 50 a, and Sar Shalom, in $\mathrm{g}^{2 \prime}$, 192.
10. Due to the fact that the skin on which the fragment is written is greasy and blurred at this point, the tenth Responsum is not quite legible. So much, however, can be made out, that the Gaon permits the reciting of penitential prayers and supplications on New Year's Day and the Sabbath following. In $\Xi^{\prime \prime}$, a Responsum dealing with the same question follows that by Sar Shalom referred to in the previous paragraph. Comp. also $\Omega^{\prime \prime} ש, \sigma_{4}$, and the passage quoted by Müller in his notes on $\Sigma^{\prime \prime} \pi, 192$. The second volume of the Seller Rub Amram, as well as the liturgical collection שפּתי רנגות, contain penitential prayers

in. The Gaon decides, that if the owner of orchards discovers that his Gentile watchmen persist in doing work on the Sabbath, in spite of his repeated injunctions, he is obliged to dismiss them. Comp. קהלת שללמה, 59.
12. The twelfth Responsum defines the term מרובה בבגדים.
13. Of the last Responsum but two lines have come down to us. It is probably identical with that found in the Geonic Responsa, ed. Lyck, 85 , and in $\Pi^{\prime \prime} \mathbf{4}, 26$.

[^117]
## （Recto．）




















 בתורה אין חיבין והלבה כרב נחמן בר יצ＇דאתה ליא ליה אבי＂ולא חלק




 מפֹjי כך להודיענו שחלוקיץ בית שמאי דתקן ${ }^{16}$ צשים

${ }^{1}$ Beraliot， 53 a．$\quad{ }^{2}$ Comp．introd．note；and Rapoport，$;$ תs＇ 7 ，note 2 I．
${ }^{3}$ This word and a few others have superlinear vocalization．${ }^{4}=7$ ．
${ }^{5}$ Mishnah，Ta＇anit，IV， 8 ；Gemara，ibid．， 26 b．
${ }^{6}$ Read לבושוה בנרים שהולים．
${ }^{7}$ Read
${ }^{8}=$＝בשיראין ובכרך ובסירקין ；comp．Shabbat， 20 b．
9 ＝כממה שאמרנן．
${ }^{10}$ ；בנוה ירושים ；the passage referred to is not found in in こケרニ ב

${ }^{13}$ Berakot， 4 b，end ；FTS＇ 72 not in our texts，but in the MSS．and old authorities．
 have it．מאי קרא Read．${ }^{15}$ Re．
${ }^{10}$ Mrishnah，Sukkah，II， 8 ；Gemara，ibid．， 25 a．${ }^{2}$ ．${ }^{17}$ Read
(Verso.)







משטני טעמ' אחד שנאטלין במות שההן בחי ואחד דאין עולין על

ואפורין ואם יש אדם עהאוכל בטלה דעתi אתצל כל אדם: וכל וכל oו חענית ציבור שקורין ויחל משוּה בשחרית קוֹיץ ומפטירין שובה ישראל ובצום הד' וצום ה' וצום חז' כולק קוריץ בשׁח ויחל ומפט' שיובה יש' אבל בט' באב עצמו קורין כי תוליד ומפט' אסף אספּ
 מבשר ויין מיּ׳' בתמוא ועד ט' באב הצא עדיף או וקראת 515 לישבת ענג עדיף: הענוג שבת טפּ עדיף שהאפּלול ערב ט' באב אמרו חכמ'5 לא יאבל אדם ב' חבשילין אבל אוכל הו בשר מליח וש׳' יין מגיתו ודוקא שחחל ערב ט' באב להיות בחול אבל בשבת
 ובש . . . . . . . . . . וראש שנה ${ }^{7}$ ליום הבפ' מותר לאמר סליחות 20 . . לה שדמ . . . . . . . . . . . . . . . על מים 8 ולהרבות ברחמים כבחול שג'


. . . ת . . . . אנין ורעש' גרוג' וצימ' 10 ועטין בשבת כבחול אין ברוד ל. ....... שם אפשר לשבור יש׳י11 אילא אפּילו אמן יש' בלל 25 ואה איפשר יסבור גוים ויתנה עמהם בעדים שאی"; עושין בשבת ואם עשין יסלקן לאלתר: מרובה בבגדים שמלֹאה פר הבא על כל מצות 12 כהן גדול שעירע בו פסול ועבר . . .
 אפור לדבר אפּילו בדבר הלכה אתא ליה רב חיסדא

[^118]
## XXXII.

Fragment T-S., vellum, one leaf, $27 \times 18 \mathrm{~cm}$., square writing, tending to cursive. It contains four Geonic Responsa, all dealing with ה' תפלה.

1. The first Responsum, the leginning of which is missing. eontains the (iaon's view as to the time of the Exening Prayer. He holds that no conclusion is reached in the Tahnudic disenssion, in which some of the authorities maintain that the time of the Evening Prayer follows immediately, without an interval. upon the end of the time set for the Aftemoon Prayer, and others maintain that the time of the Evening Prayer legins with nightfall. The Gaon considers it advisalbe. though not obligatory, to alopt the latter view in practice, that is. recite the Eeming Prayer only when night has set in. Furthermore. it is the Gaon's opinion that the week-day service in the evening, the Salbath Eve prayer, and the Evening Prayer at the eonclusion of the Sabbath, all alike are to be recited at the same time of day. However, if it happens that the prayer is recited on the eve of the hahmath before night, the worshipper cannot at once go on with the Kiddush reremony, for the Sabbath must be ushered in at the proper time. And again, the recital of the Exening Prayer hefore nightfall on the day of the sahbath does not give leave to the worshipper to enter upon secular occupations before nightfall. This Responsum may, perhaps, be merely another version of that found in Rabbi Judah
 princeps, or $4.5^{-6}$, ed. Hildesheimer, and also $: r^{\prime \prime}: 2.1+2$. and Miiller's note upon it. What Rabli Isaac Ibn (iajat says in $\because " \because \prime \prime, I, 19$, seems to he partly directed against the view expressed in our Responsum.

2, 3. These two Responsa, probably by the same author as the previous one, contain explanations of Beraliot, 27 b , which also forms the main basis for the discussion in the first Responsum of our fragment. A point of particular interest is what the Gaon says in defence of Rabbi Joshua in his controversy with Rabban Gamaliel, given in the Talmudic passage just cited. However, his acquittal of Rabbi Joshua of the charge of having resorted to a subterfuge hardly carries conviction to the mind of the reader. Another noteworthy point is the Gaon's attitude regarding the removal of public officials from their posts. Only immoral or irreligious acts, or tyrannical exercise of their power, are valid reasons for deposing them; but such reasons are imperative, they leave no choice of action.
4. The fourth Responsum, the end of which, though probably not more than a line, is missing, explains the passage in Berakot, 30 a, dealing with the form of תפלת הדרך.













 15



 0
 ושישאלת דאם'3 רבן גמליאל כלום יש יש אדם עשחלוק

 30 וֹלא עוד אילא דקאבמליה ? יהוּ


(Verso.)
עישינו אילא לכבודך או עבד והי ${ }^{1}$ משום דאמ' רבן גמל' שלא כהא כהלבה

 בקדש ולא מורידין הבין אמרין רבנן דבי נשיאה אנוסי הוו והריאת . .
 "שחלק ר' יהושע עליו בראיש שנה התנן ${ }^{4}$ שלח ${ }^{4}$ לו רבן גמל' גוזרני עליך ישתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום שחל יום הכפורים להיות באישבוה ${ }^{6}$ וה

לפיכך לא היה רוצה שיהא חלוק עליי בפניו וכשאמר רו רבן גמל' כלום
 ו ו רוצה לומר במושב זה שאגני חלוק עליך ובהכין מתיקט וזה שעמוד ר' יהושע על רגליו ואמר היאך יכול החי להכחיש אמ' צ' החף . . . .

 גמל' דבר אסור בי דקאמרת אבל חלוקה בתפלה ביּ רשות לחובה




 20 ער השתה כמאֹ דמשקלא קימא בגמרא דהא פליגי בה רב ושמואל וֹא"ס
 דאטמ' תפלת ערבית רשות ביון דשראה הומיאניה לא מטוּ וטרחינן ליה ולמאן דאמ' חובה מטרחינן ליה והיבי אפשר דניעברוה אהא וכבודו דר' יהושע ולע עדיק טובא ותלתה זמני צעריה ולי ולענין מעלין בקרש ולא מורידין דקאמרת
 רבען אילא בלא עילתה הוא דאין מורידי; אבל משום צערא דרבנן מורידין וששׁאלת הא דאמליה


 רב חיסדא אמו' כשהוא עומד רב שׁשת אמ' אפּילו כשהוא מהלך וקא טמפריש כי פעם אחת יצאו שניהן לדרך ורב שישׁת היה מאור עַינַים והיה סמוך ${ }^{15}$ שבשמחחחיל בדרך אומר את תפלת בתו כשהוא מהלך
 353
 יתרה הָוא לעמוד כי בהיותוה ${ }^{17}$ עוישה מדת חםידות הרי אומרין במשל

[^119]
${ }^{5}$ Rosh ha-Shanah, Mishnah, II, 9 ; Gemara, ibid., 25 a.
${ }^{7}$ Read $\quad{ }^{8}$ Read 11 לא תהֵי אביי Shabbat, 9 b ; our texts read
${ }^{13}$ Written in one word.

## XXXIII.

Fragment T-S., paper, one leaf, $19 \times 13 \mathrm{~cm}$. , small square writing. scarcely a tendency to cursive. It contains three Responsa, probably by Rabbenu Hai, as will be shown later on.

1. The first Responsum is complete all but the Question. It contains the decision of the Gaon with regard to the use of fowl bought from Gentiles, without first subjecting them to an examination as to whether their limbs are umbroken. In discussing the point. the Gaon quotes the main Talmudie passagr bearing upon it, I!ullin, 51 h, with some variants as compared with our text. Another noteworthy feature is the grammatical distinction made by the Gaon between מקרבי מיקרבי , the former being the participle of the Etpiel, the second the participle of the Aphel.
2. In a corrupt form this Responsum is found in Eslliol, I, 5 , where it is ascribed to Hai. Instead of "ולsל, the latter has ילhלול, which Auerbach, the editor, makes vain efforts to explain.
3. The end of the Responsum is missing, so that it is difficult to tell what was the Gaon's view of the question put before him about the meaning of the word ${ }^{1}$ in the Mislencale, sullikul, III, 6 . There can be no doubt that our Responsum is identical with that quoted hy Ibn Gajat in $\because " \because, 105$, and attributed by him to Rabbenu Hai. The expression בלקי , which Bamberger, the editor of $\because " \varkappa$, could not explain, is used by the Gaon to describe the top or blossom ends of fruit, the persistent remnant of the

[^120]flower, to distinguish it from the tail end, at which the stalk is inserted. The latter might analogously be described as כלפי אילן. The correspondent of the Gaon was probably from Kairwan, as he refers to the Jerusalem Talmud, which at this time was well-known in North Africa, but not in Spain or Babylonia. As to the meaning of the word פיטומת, see 'Aruli, s. v., and Rashi, ad loc.

## Recto.)

לא מקרבי קיטרי לא חהישינן ${ }^{1}$ וכתבת ${ }^{2}$ צך צך איבעיה

 מילת ${ }^{3}$ אית לן למימר דספיק כפיקא הוא ולא חישינן ב במאו איבא למיקם עלה דמילתה דאית פלת פנים למיחש ואית פגים דלא למיחש עלח ילמדנו אדונינו גאון יחי לעד לא איתברר לנא מאו איבעיא לכון ומצינו במה שכתבת טעות שכך נמצא במה שכות לתבתם איזלי

 והוא טעות הן מתקרבין ופירוש מקרבי שהוֹ באמת
 יורעים את מה שבקשתם כך הוא הרבר עוך שנחבט
 515 עליו העוק הישינן משום ריסוק איב עיברים שהעעוק כמי שנחבט על האריץ ואי עיף ${ }^{5}$ ההוא גלימא ומעפק לא הא חישינן שמה נתרפקו איברי העוף מישום דההוא גלימא מקופל
 ריסוק איברים לא מחדקין קיטריה לא חישיעינן מושום 0
ומקרבין קטריה לא טעה כי הוא מתבוין לכבוּ
 האר"ך ונפל על גבי מיטוה שהוֹא מקושר וקשריו מה

- The copyist indicated his error by dots.

5 = עי ; compare Rabbinovicz, ad loc.
" "The correct meaning," "the essence."
(Verso.)
מחודקין ומחוברים זה בזה הרי הוא כמי שנחבט ונפל על האריץ והישיבץ שמה נתרסקו איבריי ודאמי ההוא כינוֹ
 ואי גפּץ

ביתאנא דעביד בזירי שנתקשה ונדמה לאב;
שנחבט
 עלמ' וכך הילוכה שלשמועה כולה :
 לקרית שמע לענין כהן שלא יקרב אל המת בארבע
 o ד דבר זה לעינין טומאה אלא לענין קרית שמע בלבד מרחיקין מן המת ארבע אבוות מעיקר מ
 שמע וכן המשמוֹ את המת ואפעלפּי שאינו מתו פםטר מקרית שמע ועיקר הדבר משום א לועג לרש 515 חרף עשטהו והתם תוך ארבע אמות הוא דאסיר חוּץ אשיר

לארבע אמות שרי והכא חוץ לארב לבע אמות נמי וקבר שלאדם חשוב שרי למיקרב גביה ולצלויי בתוך ארבע אמות דהא מילתא לית בה משום לועג לרש וֹא
 20
 ניטלה שושנתו ומשמעו כך וכפיטמה שלדו או או עם העוקץز במקום הרבוק באילן קורם שכורחין את האתרוג

[^121]
## XXXIV.

Fragment T-S., two small leaves, square writing, rather thick and free. The first page is blank, with the exception of the owner's name in the left-hand corner at the top:
 corner of leaf 1 , verso, the letters 7 are scribbled in a large hand. About the middle of the same page the following occurs:-

בישמך רחמני

$$
\begin{aligned}
& \text { פּרויש פרק הרואה לר' נסים ז'ק'ל' }
\end{aligned}
$$

The leaf following contains a lengthy explanation of Bercliot, 59b-60 a. There can he no doubt that something is missing between the two leaves, as there is no connexion between the contents of the one and of the other. Again, we have no reason for suspecting that the superscription, .פירויש פרק הרואה לר' נםים זק"ל does not apply to all that follows. Accordingly, it appears that leaf 1 , verso, restores to us a portion of Rabbenu Nissim's Muttect? on Beraliot, $5+\mathrm{h}$, missing in our elition, and leaf 2 , recto and verso, makes an addition, hitherto unknown, to the same work.

The matter on leaf $I$, verso, is identical with Rabbenu Hai's Responsum quoted by the author of the 'Aruk, s. v. ערבע ${ }^{3}$. This is not the only case in which Rabbenu Nissim

[^122]used the method of incorporating Geonic Responsa in his Talmudic commentary. The famous Responsum by Hai, on the anthropomorphistic passages in the Talmud, to be found in the Geonic Collection, ed. Lyck, 98, is quoted from Rabbenu Nissim by Rabbi Jacob Ibn Ḥabib in his 'En Ya'kob on Berakot, IX. That Ibn Ḥabib did not confuse names, but actually found Hai's Responsum in Rabbenu Nissim's Mafteal, is proved by a Genizah fragment in the T-S. Collection of Cambridge University. There we find the Responsum followed by Rabbenu Nissim's explanation of Berakot, $59 \mathrm{a}^{1}$. The incomplete state of the Mafteal as published may be due to the fact that the work was written in Arabic, the Geonic Responsa quoted being reproduced in it in their original Hebrew. The translator of the book may have rendered only the Arabic portions. That Arabic is the original language of the Maftech, of which even Steinschneider in his Arabische Literatur, p. 103, and Addenda, was not certain, is no longer open to doubt. In a Genizah fragment, T-S. Collection, I found the following remark by a commentator on the Talmud, who must have lived a short time after Rabbenu Nissim, as he knows neither Alfasi nor Rashi: פירש אותם רבנו ניכים זצ״ל בחבורו שקראו מפתהח •••• המחובר בלשון ישמעאל,

[^123]Attention should be called to the fact that Rabbenu Nissim's reading of Berakot, $59 \mathrm{~b}-60 \mathrm{a}$, was essentially different from ours. Notice especially the difference he
 Maimonides, ת' ברכות, X, 2, seems to have had a similar reading in his text. Comp. also the reading of MS. P in Rabbinovicz, ad loc.
(Leaf 2, recto.)
 הכל אیי' צריך לברך ${ }^{1}$ ואיכא דגרםי בלשנא בתרא מכלל דתייהז סבירא לחו קנה ויש ויש לו דברי הכל אیּ; צריך לברך כגון מאוֹ דגרםי 5 אימת דאתית לשוויה להא מותיבי להאי
 סל' דע'2 שמעתה לדילנא כל עיקר וכדמשוית לית ליה לקושיא ולפירוקא לרב הונא סליקא לה שמועתא סז ולא קאים בה מידעם • והבין חוניא דמבעי למגרם בשלמא ללישנא קמא רב הונא כר' מאיר

 הדין דאפּלי בקנה וחזר וקנה נמי פליגי ודאי דקא דאה ri5 מיפלגי ביש לו להודיעך כוח דר' יהודה והכין פירושה בנה בית חדש או שקנה כליש חד'3 דתנן ברוך שהח' קאמ' רב הונא הני מילי בזמן שאיק לו לו
 ב ברכה אבל אם יש לו ביוצא בהן לא יומן . . . . . . .


${ }^{1}$ Berakot, $59 \mathrm{~b}-60 \mathrm{a}$.
and is to be cancelled.
?שתיה ער שקנה בתהילה
$2=$ סלקא דעה ; but is out of place here, ${ }^{3}=$ =חרשים. $\quad$ Text corrupt;
(Leaf 2, verso.)
חרשים זמן הוא שטעון ברכה ובהדין עעיאנא
 קאממ' רב הונה בי חייבתיה מתניתיץ ברכה בוּ בומן
 5 פעם ראטונה כיון שקנה פעם שנייה חדשים






 מינה ר' מאיר מודה שאם קנה וחור וקנה ביּ




 20


[^124]
## XXXV.

Fragment 2669 -MS. Heb. d 47, f. 3 a-3 b of the Bodleian, written in Syr. square characters, 8vo, vellum-is the introduction to a Responsum by Rabbenu Hai addressed to Rabbi Judah Alluf of Kairwan. Of the Responsum itself not a line has been preserved, and even of the introduction the beginning is missing, and also a few words at the end. It is unique in more than one respect-as to length, as to style, and as to contents. The first twenty-four lines are Paitanic in form, each hemistich ending with the syllable Then comes the name of the addressee, and the following eleven lines are in prose. Though Rabbi Judah was a man of worth and eminence, yet it cannot be denied that the terms applied to him and his father in this letter go to an extreme of extravagance unusual even in an Oriental writer. Obviously, we have before us a last desperate effort to maintain the interest and allegiance of foreign supporters and patrons of the Babylonian Academy.
(Recto.)



 5 ויצפּין לו להקיצו פעלתו ומיצבורה, ויך צרו בכל עצו ולר בצרעת ממוארה










 במאוניה מישוקלת ובישרד מתוארה, וחוגה היא כבמחוגה ובמגרה מגורדה
 ועם עסקי ורב יצּהי וכי ליבי סחרחרה, הגיע באמֹיֹ פּ במתבבא וחוברה

(Verso.)



 5 קרא אתה בכל שבת וכל חדש קרא מקראו, וחתָּתֵּ ותִשְׁמר לדוד אחר ועם 2
והנה פה אטיְיָה ואחתתקָה ואצּרָה, בהתחלת בשם הטוב וכן אחתם ואומרה יהודה מחמדינו שהוא אלוּ וראש טידרא
ואלו אמרנו מאה אמרות כואת בעם אחת לא הגעני אחת מני אלף מאציר אל לבבנו אבל כאשי חפּצנו בן יעשו חברינו ותלמידינו
 יהי רצון שתנחיל עולמות במנונה ${ }^{7}$ ככת' להנחיל אהבי יש ואוּ כוצרותיהם אמלא. והנה סבבה בבבל כולה בין כל מביניה ובל פקוחה עין לראות ולהגות בה וער אשור וסוריא הגיעה וער עילם ופרם וכלם
 51 נברי בעיניהם כל שבח אוצר ישובח בי אם נבוח עדיהם פדבר דבור על אפניו המקום יזכהו להוםיף חסדים ומעשים טובים אשר
 ואל תתנו דמי לֹ עד יכונן ועד ישים את ירוש' תה' בא'-ואחת אור

[^125]
## XXXVI.

Fragment 2680-MS. Heh. d 34, ff. 89-92 of the Bodleian, written in Syr. Rabb. characters, 8vo, vellum-contains seven Responsa, some of them in incomplete form. In the margin the second Responsum is numbered twenty-six, and four is numbered as two, and six as three. As the handwriting is uniformly the same throughout, these curious discrepancies can lie accounted for by the fact that the subjects dealt with in the Responsa were of so diverse a character that the compiler divided them into groups according to their contents. No two leaves of the fragment being contimous, there is no way of telling the extent of the collection originally. But the circumstance that these Responsa are all to be ascribed to the same Gaon, in all probability Hai, as will appear later on, is a guarantee that the number of missing leaves cannot he excessively large.
2. The concluding lines (16-22, leaf 1 , verso) of the second Responsum wive the name of the audressee, Rabbi Judah, Resh Kallah, undoubtedly Rabbi Judah ben Joseph of Kairwan, the well-known correspondent of Rabbenu Hai, as has been noticed by Dr. Cowley in his Catalogue. As to the sulject-matter of the Responsum, it is the Gaon's view concerning the difference of opinion between Rabli Johanan and Resh Lakish in Pesclicim, 37 b .
3. Of this Responsum the beginning is missing. It is found also in Harkavy, 27 , but there the question put to the Gaon is not reproduced. From the Responsa preceding and following it in the Harkary Collection, we may infer with certainty that it should be ascribed to Rabbenu Hai
as its author. This assumption has been made by Harkavy, as well as Müller, Mafteah, 240.
4. The fourth Responsum, the end of which is missing, is identical with $\gamma^{\prime \prime} ש, 83 \mathrm{~b}, 29$, where it appears anonymously, as it does in our fragment. As in the case of the previous Responsum, so here, the fact that it is preceded and followed by Responsa belonging to Hai, suffices to establish its authorship.
5. This Responsum, the beginning of which is missing, is identical with גמ"ומ, I33. In the latter collection, however, the question as well as a part of the answer are missing, so that we are only now in a position to become acquainted with the contents.
6. The sixth is identical with גמ"ומ, I34, and II, 32, and as Müller, in his note, justly observes, it deals with another possibility of the very case considered in the previous Responsum.
7. The seventh Responsum, of which both the beginning and the end are missing, has preserved the question in part, and the answer in part, of the Responsum in Harkavy, 18, where only the answer appears. The portion that has reached us enables us to fix its exact date; comp. leaf 4, recto, line 20. It is probable that ברקה, the place whence the Gaon was addressed, is identical with Barco ${ }^{1}$, in Italy, which would establish the fact that in the time of Hai a connexion was kept up between Italy and the Babylonian academies, and would corroborate the facts conveyed to us in the superscription to a collection of Responsa, above, p. 57.

[^126]
## (Leaf 1, recto.)

$$
\begin{aligned}
& \text { ליה ומתח להון לידיה לעיל כמהא }
\end{aligned}
$$

ביה ולא אכפחת לן בגויה והינו דתנן 1
בבית השחי חקיינן לה כמאוֹ דקימה

$$
\begin{aligned}
& \text { לן נגע דילה לא מול מלזלינן בה ולא }
\end{aligned}
$$

נגע דילה בסביבות בית הערוה חזיינן
לה כמאן דיתבא וקא מית בינקא ברה ואו ואו
והינו דתנן ${ }^{1}$ והאשה כאו כאורגת ובמניקה
את בנה וקאמרו נמ׳ בדוכתא
4 טמאה בית הסתרים לא מטמעיא
כ"ו ושאהלח נוהגין במקומנו
20
שפיר ועבדין ליה בטיגנא
בעוישחא בתר דמצמק
(Leaf i, verso.)


## (Leaf 2, recto.)

 כמה חדשים ולא הזכרת לו דבר בחי אבי ולי ולאחר טיתחתו ולא עוד אילו שמעתי ממך דבר בשהיה אבי קיים הייתי מדבד עם אבי ויעמידך על חשבונך ועכשיו 5 באת לתבעני והרי ספר חשבונות שלאבי מצוּ ועו ויש לו לו עליך הוצאה וחשבון אמ' לו רו ראי כשהגיע כתביך אלו גתביישתי ולא רציציתי לביישך ולהכלימך ולומר לך לך שקר דברת עלי ובן כשנתועדתי עמך לא בישתחיך ושתיקיקתי לא היית משום שרציתי במה שעשית בי בי אני לא לא בחבתי סו ולא צויתי לך אף לא רא רציתי במה שעישית והחישבון שלאביך עלי אגי מכיר במקצחו-למוּ ברנו אדונעו

 באגרות שכותבין זה אל זה ומנהגם היה שכשיכתוב

 ברבריהם ושמעע' טוען שהגיע כתבך אלי לתת לאביך וראוֹ אממ' לא בתבתי אליך לתת לאביך הרי זה הת הרבר דומהת באילו שמע' אומר אמרת לת לי לתת לאבי וראו' או' לא 20


 נתתי לאבי בכתב ראוֹ ונשבע ונפטר וחה כשם 25 שטאלו אמ' החזרתי לך גשבע ונפטר כמה שאממרו

1 The same reading in Harkavy, but מהאה, "protest," does not give a satisfactory sense.
(Leaf 2, verso.)
חבמים רב פפא משממיה דראבא אמ' הלכת בעא המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפרעו בעדים ב' ראו' שהיה לו אצל שמע' מנה אוּ שנתן




 לתקוני שדריך ולא לעוותי אמ' לו שו שמע' אתו לתה ס1 לא הזהרתני מלתח לו ביני לבינו ועוד שיש לו הפרש בין שלחני מלזלתו שמנהג בני אדם לתת לשלח לחני ולישא וליתן עמו בלא עדים ואני עשיתי כמי כמנה
 הפרש בין שלחני לזולחו אם לאו לאו לוּ לך ראינו


בשני עדים אין שטמע' חייב לתח לו בפי בפני עדים ואין הפרש בדבר זה בין שלחני ובין זולתו ואם אממ' לוי לא נתן לי שמע' כלים נשבע שמע'
 20

 אי קא סבר המלוה את חבירו בעדים צריך לפרעו בעדים חני נוגעין בעדותן ניהו ד5 דאי אמר' דלא יהביינן ליה אמ' להו

[^127]
## (Leaf 3, recto.)




 : ליה אנפی
 מרננים על הערים צריך הרבר להֹבֹר במה אינו בץ ערות

 לעדות 5 וכל ״
 חבמ'





 20 דשמעתה8 שבועה בין בבית דין ובין שלֹא

[^128]${ }^{2}$ Sanhedrin, 23 a, 24 b. אוקימגה בכמה מילי ; comp. Harkavy, 33.
${ }^{4}$ Kiddushin, Mishnah, I, 10; Gemara, ibid., 40 b. ${ }^{5}$ Kiddushin, 40 b .
${ }^{6}$ Baba Batra, 128 b? ${ }^{7}$ Shebu'ot, Mishnah, IV, 3 ; Gemara, ibid., 3r b.
${ }^{3}$ Shebuiot, 32 b .

## (Leaf 3, verso.)


 דבר זה מקיים אותה ואין עדות מקובלת עליו בשביל דבר זה ואשר הייב הדיאן את הבן הקטן שבועה כך הוא הוּ הדיץ 5 אם לא נתקיימה העדות לגדול בכבורה אין לו להשביע את את לת אחתי ער שחולקין את נכםי אביהן ובשחולקין מקריבו לבית דין ואומ' לו כך וכך יש לי בידך חלק בכור בורתי ובשיאםר הלה אין לך בידי פי איני יודע שאתה בכור מתחיב שבוע בועת היסת משום דאיכא דרארא דממונא וכך הוא נשבע כי לֵ לא פּ כקדנו ג' אבא ולא אםצ' לי ואיני יודע בי זה בנו בכורו-וכתוב

 בחלקך בכל חצר וחצר שליש ויפםיר עליך ואמ' הקטן אילו
 5 5 הרבה אני חלקי מועט יפסר עלי ואהה שני שלישי לים לא יפסד עליך ואני לא יתם 2${ }^{2}$ לי שאקח שליש הליש החצר יפסד עלי הדבר ובין החצירות שבקש הגדול ליקח ובין האהרות ${ }^{3}$ ד דמים

 20 שורת הדיוּ-וכך ראינו כי אהּ על פי שאחד לוקח חלקו


4 Read 'שאמרה ; "whether you take those houses of which $I$ spoke or you, take your part in each house."
（Leaf 4，recto．）

$$
\begin{aligned}
& \text { בבר מברתי לו זה הקרקע בדמים }
\end{aligned}
$$

בול והוציא עלו מאה בדמיה לויה לאחר כך
באה שמועה על הבן הנדול שנפטר
；בברקה¹ וחה לרבנן שבק ויש לו בת
עמד בעל הבח על דודה ואמ＇ישי לי
ירושה בחצר מחלק המטורף יעוד
דרבר ירוע שלא הניח הזקן חצי החצר
שלאו כתב אותה לאשיחו במתנה
oו אלא כחב אותה לחותנו ומצא אנשים
שׁאמרו שמענו זה הרבר וידענו
הリッ ロッツ
ภมภ ボ
กッコ 20
${ }^{1}$ Comp．introductory note．

$$
\begin{aligned}
& { }^{2} \text { Read 7יהּ, " hasty." }
\end{aligned}
$$

## (Leaf 4, verso.)

שנים היה להם באותי הזמן וערערה
 וֹהללז אומרת שלא וֹא יתבן מכירת הקרקע אלא בבת אחת יורנו אדוננו גאון 5 איֵך שורת הדין בזה-אם בן כאשר פורש בשאלה זו בך ראינו שאם יקוֹם הֹֹבֹֹ כי ראובן כחב חצ׳י החצר לבת הבן הגדול כמה ששנינו² נכםים שישי ביש

 שׁטר מתנה ואפעלפי שאין השטר
גוֹֹּוֹ מצו אלא מר אם העידו שנים שראו
שטר מתנה נכון שזכה בו הבן הגדול
מאביו הרי זו ערות נבונה אילא שוּ שיצריך 15 לחקור בדברי העדים אם העידו
בי ראו את השטר המזוכה כמה במה בעו שפּרשנו למעלה בשעה שהתיו גדולים הרי זו עדות קיאמת אבל אם הם קטנים היו בשעה שראו את השטר

$1=2$ בת Kiddushin, Mishnah, I, 5 ; Gemara, ibid., 26 a. ${ }^{3}$ Kiddushin, 26 a. 4 Harkavy, 18.

## XXXVII.

Fragment 2669-MS. Heb. d 47 , f. $4.5^{1}$, Bodleian; Syr. cursive characters; fto, vellum - contains four Geonic Responsa. It is a remmant of a large Geonic collection, as the third and fourth Responsa are numbered $4+2$ and $4+3$ respectively. The name of the Gaon is not given, but we may assume with a high degree of certainty that they are the Responsa of an authority in Pumbedita. This assumption is hased on the statement found in our fragment, recto, lines 25-6. The Responsum hands down the Gaon's view with regard to $2 x$, agreeing with the view of Rahbenu Hai, as given in Harkavy, 9.3. who supports his opinion by reference to the Geonim of Pumberlita, On the other hand, we know that Saarlia and Milai (Harkary, 90 and 9.31, as well as Samuel ben Hofni, the contemporary of Rahbenu Hai (עׂ, I. + e), hold the opposite view - Thus it hardly admits of a doubt that the Responsum originated in Pumbedita, though we camot attribute it to Hai himself on account of peculiarities of style different from his.

[^129]
## (Recto.)

היינו אממרין ביון שאיאן לו קרקע להחזיק בו אינה עוטלת הזהובים אבל עתה ביון שקנו מידו
 לשום כל מה שהיה לו בעית כתיבת השטר בין קרקעות בין מטלטלין ובגדים וסחורה וכלי תשמיש ולפּרים וליתן מהן שיעור דמי הזהובים האלה לבלחו זאת ואם יספקו ויהי כשיעור דינרי כ . . ש . ואם יחסרו ישבע בגזירת ויטול ספר חורה על כתפו וינדו בשימו על כל מי שהיה לו בעת נתינת השטר ההה קרקע או מט״ל משו פרוטה ולעילא זולתו מה שחודה והוא פופר
 אלא על דעתנו ועל דעת בית דין ויפסיד הגותר-ואואי' על האושה הזהת פבבועה בזה העעין

ואינה יכולה לחשבע על כל מה שהיה לחמיה בעת כתב לה השטר אבל אם יש עדים סו יירעין ידיעה ברורה בי היה לי לראובן בעת כתיבת הציטר דבר ידוע קרקעות או מט״ל בשיעור סבום הזהובים הכתובים בשיטר לא נשביע את ראובן אלא נכופו ונדחיבו לית; לה הההובים בלי חסרון יעליה להביא ראיה ברורה ואם תביא עדים ויעידו בפנינו כיאות תטול ממגו
ואם לא תביא עדים בדבר ישבע הוא ויפסיד הנותר מסבום הזהובים אבל התבשיטין והבנדים וכלי כסף וזהב ומצעות וכל כלי תשימישו הבית אציר הביא ראוב; לכלחו ואמ' לה

 יהיה להם ראיה ברורה בכול; או במקצנחן כי להם הם וכי שאולים היו בודאי יחזרו ויטלום למול; או לאשר חעמוד בו הראיה לואם לא ימצצה להם ראיה בבך תטול האשה מהם כחובתה ומניין שהחיבין האב והאם והקרובין האלו להחזיר את אצשר לקחוהו בערמה ולעמוד

 אמ' ליה רבא כול כמיניה אלא מישמתינן ליה עד דמהדר לה וקימין מרויהון בדינא






 ב3 בכלל לשון נכםים הקרקע והעבדים והזהב והכסף וכל המטלטלין ........... ואם יאמר . . . . כספּ אינו לקיח אלא מודבי כספו חומצצא ל לו כל

[^130]
## (Verso.)

 ב"ן כוחב טחנה ולא היה לו בלום ואחרי בן באו לידו והגם בידו לקונה ומבר והורישׁ וכבר הקדמנו בי הבותב לאהר לא יקנה מקבל מתנה אלא מומה יהתהה למקנה

 מתנה והוריישם "אהאי לו כתב 2 לי מחנה להשתלם מאומה והבלל הבולל את כל





נחלות ת"מג ויש"א היי טוחנקין בו יההוא בבור ואמי אביו על אחד וכול'






 ליה ליביר רבת' קרא בצריד הברה "האיעו ידוע ולא שיחזק והא" ביון דלה צריך


 וישנו רבנן אית הפרישב בין בפור למיקבל מתגה דאילו מקבל מיתגה לית ליה
 25






[^131]
## xxXVIII.

Fragments 2760, MIS. Heb. d. 48, fols. I1-12 ; and 2826, MS. Heb. d 63, fols. 62-73, Bodleian ; Syr. Rabb. characters, 4 to, paper. These two fragments are written in the same characters, on the same kind of paper, with the same ink, and the same number of lines to a page, and also the contents prove that they actually belong together. Fols. 62 and 63 of Fragment 2826 form a part of the Responsum on fols. 11, 12 of Fragment 2;60, though there is a gap between the two parts. We shall first consider Fragment 2760, in connexion with fols. 62 and 63 of Fragment 2826, leaving fols. 64-73 of the latter fragment to be dealt with separately.

The fragment under examination contains fifty short explanations of the treatise Shelbct, the first of them of a passage on fol. 3 a, the last, on 57 a. Obviously the fragment is incomplete, possibly to the extent of a quire of two or three leaves, which must have covered the text of Shablact between 8 b and 17 b . There is, of course, no telling whether the commentary did not run on after 57 a to the end of the treatise, as the last explanation preserved breaks off in the middle. Nearly all the comments are brief, and concern themselves mainly with linguistic points, giving special attention to the names of plants, animals, and similar things. The name of the author does not appear. It was probably mentioned at the beginning, which, it should be noted, is missing. The uniform style and character of the explanations leave no room for doubt that all of them were made by one and the same authority. The only clue to the authorship is
to be found in Responsum 23, which forms part of the collection 2 " $\Pi$ (No. 95), where it is ascrihed to R. Natronai Gaon ${ }^{1}$. In any event, it is certain that the author is one of the older Geonim, which may be inferred from the use of Persian expressions and also Aramaic expressions otherwise unknown. The importance of this fragment lies in the fact that the author of the 'Aruli made extensive use of it, as will be shown in analysing the separate laragraphs. It is interesting to note, that though he quotes more than thirty explanations contained in our Responsum. he yet does not mention the author, probably due to its having come into his hands as an anonymous Geonic document.

Remarks upon a selected number of the explanations follow below, and we hegin with the second paragraph.
2. In this Responsum the Gaon explains the meaning of the term בר בחת , which he justly ${ }^{2}$ hrings into connexion
 which he asserts are synonymous words, $n[s]$ lheing used as in Num. xxiv. $1_{7}$. Sifre Num. 85 has a hearing on this point. There $\quad \ddagger$ "̈s, "prince," is derived from ris. "end." Analogously, "תwe, "ends," is taken by so early a Jewish authority as Targum Onkelos, as meaning "prince." The author of the 'Aruli. s.v., made use of our Responsum ${ }^{3}$, but
 been missing in his cupy of it, wherefore he deviated from the Geonic explanation ${ }^{4}$. In point of fact, neither the explanation of the 'Aruli nor the explanation of the Gaon is satisfactery: In the Aramaic of the Bahylonian Talmud,

[^132]$\pi$ is often softened to $s$, so that and are only orthographic variations of the same word.
3. The explanation of appears literally in 'Aruk, s.v. let one fails to see, at first sight, how the Gaon happens upon it in dealing with the treatise Shabbat, where it does not occur. It cannot be assumed for a moment that he was led to it by the resemblance of the word to as. The only acceptable hypothesis is that the passage in Shabbat, 4 a, in the Gaon's text must have read [פתיא אוכמא]] לכי תיכול עלה וכו', the first two words having been omitted from our text out of deference to Rabba. The strong expression פתיא אוכשא is elsewhere ${ }^{1}$ often employed by Rab Naḥman, the very one who is administering a rebuke to his disciple Rabba in the passage quoted.
4. The Gaon's explanation of טרסקל is also reproduced literally by the author of the 'Arul, s.v., with the rather curious addition that is an expression of the "holy tongue," while in reality it is a word of Persian origin.
5. The explanation of 1 is quoted, not only by the 'Aruk, s.v., but also by Albargeloni, in his 10 , 301.
6. This Responsum is quoted, though in a somewhat shortened form, in 'Arul, s.v. (5), ed. Kohut, III, 462.
8. The Gaon's explanation of מגלת סתרים is found literally in the 'Aruk, s. v., with the addition of a copyist's error. Instead of the reading שהאינן בתלמוד מהוינו כתלמוד, it has, which of course cannot be correct. All authoritative Halakot must be based on the Talmud, if they are not found there explicitly. The most interesting information yielded by the Responsum is contained in the Gaon's statement about the use of the Talmud, showing that at so early a period as his time it was widespread.
13. This Responsum appears in the 'Aruk, s. v. עסטיות.
15. The 'Arul' does not contain this Responsum. On the other hand, it is quoted by Rashi, ad loc., who mentions

[^133]a Geonic Responsum as his authority. As to the reading וז, comp. Rabbinovicz, ad loc., and 'Aruli, s. v. בד.
16. This Responsum is quoted by three authorities, by the 'Aruli, s. v. לחת, by Rabbenu Hai Gaon on Kelim, XVI, 5, and by Rashi on Shabbut, 8i b, catchword ארפּס. Apparently, our Gaon must have written another Responsum upon the same subject, to which the words ובך פירישנו להם probably refer ${ }^{1}$. A better reading would be וכבר instearl of וכך.
17. This Responsum was known to the author of the 'Aruk, as can be seen from his definition of Nis', though his reading of it must have been essentially different from ours.
19. From what the Gaon says about wist, we may justly infer that his text of the Talmud differs from ours.
 Nutice also the spelling אהת אחוונא אחוינה
20. The twentieth Responsum is literally quoted by the 'Aruli, s. v. ארבּ', and probably was known also to Rabbi Judah Albargeloni. The Aralsic equivalent of given by Alhargeloni in his ar ar 13 , 3 , is the same as that appearing in our fragment.
21. The word 'us, with which the Gaon explains sתams, is found nowhere in Jewish literature. However, there can be no doubt that it is identical with the Syriae snaie, "moss." It is to he noticed also that the Gaon reads
 nothing to do with sams, "black," but is only a different form of Nאג, "marsh land." אבמית would thus mean a growth in a pond or a marsh. In Hebrew, the word ade as used in Jer. li. 32, would furnish an interesting parallel, if the traditional meaning could he accepted without reservation.
22. There can be no doulbt that the text of this Responsum is corrupt. It must rearl שמואי (= שמואל) אומו' עוף . . וקיק


[^134]. משחחא דקזא are the Gaon's explanation of שלגרעיני צמר גפנים This Responsum was known both to Rabbi Hai Gaon and the author of the 'Aruk, where its use is implied in what he says under קזא. Hai's reference to it occurs in a Responsum of his own reproduced in Albargeloni's D' העתים, 13, where the Arabic is quoted in so corrupt a form that it may not be supertluous to set it down here again ${ }^{1}$ :-


 צלוליבה אیילני סרק (אילני סרק צלוליבה) אלכרואע.
The Hebrew translation of the above runs as follows:-
 בפרושו אחד אמר שהוא שמן היוצא מן גרעיני צמר גפן והשני אמר שיהוא שמן היוצאה ממי פירות. צלוליבה האילני סרק -- ובערבי - אלכרואע.

The expression דמרגופנא in our fragment, occurring a second time in Responsum XLI, is noteworthy; it stands for דעמר גופניא, as in Responsum XLI stands for . $ד$. Neither of these two words is found elsewhere in Rabbinic literature, but מרגופנ is found in Syriac. Comp. Löw, Aramäische Pflanzennamen, 92.
23. The 'Aruki, s. v. אלוליבs, quotes the Responsum. Probably it was also known to Hai, as is shown by his Arabic Responsum quoted above.
24. This Responsum is nearly identical with that found in $\Omega^{\prime \prime} \cup, 233$, where it forms part of a Responsum ascribed to Hai. But not much value can be attached to the superscriptions in the Responsa Collections, as is proved by the very next number, 234. Hai is given as its author as well, although it is beyond the peradventure of a doubt that it belongs to Rab Amram ${ }^{2}$. The 'Aruli, s. v. תרמו, quotes the explanation of our Responsum from תשובות. Comp. Alfasi, Shabbat, II, 1.

[^135]25. As to the recipe here given for making ink, comp. Löw, Aramäische Pflanzennamen, 199.
26. This Responsum is identical with that found in $2 " \pi, 95$, where it is ascribed to Rabhi Natronai Gaon ${ }^{1}$. It contains the very interesting statement that in olden times Muftir was real at the afternoon service, as well as at the morning service, and that the custom fell into desuctude during a period of oppression by the Persians. The persecutions were directed with particular force against the study of the Law. Accordingly, the readings were restricted as much as possible: Maftir in the afternoon was dropped, and not reinstated after the pressure from without was removed. The persecution to which the Gaon refers is probably that of Mazdak ${ }^{2}$. It is. however, very doubtful whether the Caon's explanation of the change that took place in the reading of the Maftir is correct. From a Responsum by Hai, quoted ly Rabbi Zerahiah (ierondi ${ }^{3}$, in his 7is:, on slublut, 21 b, we know that so recently as his own time, the eleventh century, Maftir was still recited in the afternoon among the Persian dews. If the afternoon Maftir had actually been dropped ly reason of persecutions in Persia, one would hardly expect to find the custom there at so late a day. At all events, the statement of the Gaon as to the existence of the custom itself camot be doulited, corroborated as it is, not only hy Hai, hut also hy the Midrash Alygulent Beresteit, which is partly hased on the prophetical lessons read in the afternoon ${ }^{4}$. The author of this Midrash heyond a douht lived somewhere in the neighbourhoor of Constantinople, and flourished about the time of
${ }^{1}$ Comp. above, p. 49, a similar tradition regarding the which makes both statements doubtful.
${ }^{2}$ Comp. above, p. 49 ; but see also, above, p. 217 , and IIalberstam in Kobak's Jeschurun, VI, 127-30.
 בי'c, 271 ; and Müller, Mafteah, 21o.

* These lessons may, of course, not have been Maftir; see the following page.

Hai. Thus we have a witness to the prevalence of the afternoon Mafṭir custom among European Jews as well as among the Persian Jews. In any event, there are traces left in all the rituals pointing to the fact that there was a time when lessons from the Prophets were read at the afternoon service, though not as Mafṭir. This assumption is the only one that enables us to explain the presence of the קדושׂה דסדרא in the afternoon service. From a Responsum by Rabbi Natronai (in the Geonic Collection, ed. Lyck, 90 ; $\Pi^{\prime \prime} \cup, 55$; and Mahzor Vitry, p. 26) we know that the קדושׂ קדרוֹא in the daily morning prayer had its origin in the custom of reading from the Prophets after the end of the service; this קדושא corresponding to the Mafțir's Benedictions after the Prophetical lesson on Sabbaths and holidays. The קדושא דסדרא in the afternoon service, therefore, proves that a Prophetical lesson was read in the afternoon, only it was not read as Maftir with its customary Benedictions. This conjecture is abundantly confirmed by an old Responsum, quoted by Rabbi Judah Albargeloni ${ }^{1}$, which explicitly mentions the custom of having a lesson from the Prophets on Sabbath afternoons, and reading it, not in connexion with the regular Pentateuch lesson, but at the beginning, before the service has started. The service at the conclusion of the Sabbath presents a development the reverse of what took place in the Sabbath afternoon service. While in the latter the Prophetical lesson was put at the beginning, in the former the reading from the Hagiographa ${ }^{2}$ was pushed on to the end, where-
 בכהובי, as the context shows. בכתובי crept in on account of the use of the word in the previous line. On line 26, read instead of ונביא
${ }^{2}$ The custom at Nehardea originally was to read from the Hagiographa at the afternoon service, probably at the end. As to the expression ספרא, there can be no doubt that Rashi explains it correctly. It refers, not to Maftir, as some maintain, but to readings from the Hagiographa, independent of the Pentateuch lessons. Comp. Soferim, XIV, 4, which probably also refers to public readings from the Hagiographa. For other explanations see דגר, and Friedmann in הגרן, IV, 25 .
fore we have a קרוּאוּ מעוצאי ישבת service. The reciting of Psalm xci at the service at the going out of the Sabbath is a remnant of the readings from the Hagiographa. This is what is meant to be conveyed by the statement of a Gaon found in the Oxford MS. of the Secler Rub Amicem ${ }^{1}$ : . . . והדר מבדיל

 corroboration of Rabhi Natronai's theory, that the sum אכדרא concludes a reading from the Prophets or from the Hagiographa, is offered by the custom of reciting it ${ }^{2}$ after the reading of the Mryillul, on Purim, and the Book of Lamentations on T'ishae be-Ab.
28. This Responsum is given literally in the 'Aruli, s. v. ,תלא אישוּ, where the Geonic Responsa, are referred to as the source.
30. Also this Responsum is quoted literally liy the author of the 'druli, s.v. bib, and probally was known to Hai, in whose commentary on helim, XXVIII, , m, must he emended to read הדב.

31-32. Of these two Responsa, the second is quoted literally in the 'Aruk, s.v. תרט, and the first was probably made use of in the explanation of (1) : erl. Kohut, p. 767.
3.5 . This Responsum, the end of which is missing, was probably known to the author of the 'Aruli, whose explanation of (2) seems to have been taken from it.
39. A reference to this Responsum is found in the 'Ar'uli, s.v. 江々2.
41. It is interesting to notice that the 'Arul; in making' use of our Responsum, s. v. 5 ( $\bar{\circ}$ ), sulustitutes the expressions
${ }^{1}$ Originally they had readings from the Hagingrapha for the people, later the readings were abolished, and a from the Rabbinical literature by the scholdrs took its place. The same development occurred in the daily morning service; comp. Rabbi Natronai's Responsum quoted above.

2 There are many explanations for the reciting of at various cecasions, but they are all unsatisfactory ; comp. Abudraham, ed. Warsaw, $67,68,96$, and 138 ; and , I, 219.
in common use for the unique words מרגופנצ, מריץ, and מרדני. The last term, though of Arabic origin, seems to have been used by Aramaic-speaking peoples. It occurs, for instance, in Syriac.
42. The explanation of בית ציאר in our Responsum seems to be identical with that given by the 'Aruk, s. v., though, it must be admitted, Rabbi Nathan is not altogether clear in what he says on the subject. A noteworthy point in this Responsum is the use of the Persian incia, juruban, for collar.

43 and 45. These two Responsa are quoted by the 'Aruk,

47. The explanation of עפר לבינתה is accepted by the 'Aruli, s. v., though a second explanation is there added.
48. The explanation of בוכפאדיסמיץ by גלקרין, a jasmine mixture by bed-cover, is so odd that there can be no doubt of the corruptness of the text before us. The alternative is offered us either to read ${ }^{1}{ }^{1}{ }^{1}, \gamma \lambda v \kappa \frac{1}{\square} \dot{\rho} \rho \rho \iota \zeta a$, or, which is more probable, to assume that the Gaon was giving an explanation of the word occurring in the Talmud on the page next to that on which כוכפמדיסמין is found.
49. This Responsum is quoted literally by two authorities, by the 'Aruk, s. v. סלקוסת, and by Rabli Judah Albargeloni, , D' העתים, p. 32.

Fols. 64-73, Fragment 2826, form a consecutive collection of fifty-one Responsa, by Rabbi Amram Gaon, with the exception of the first ten lines of fol. 64 a , which contain six disjointed Haggadic quotations, five of them from known sources, the sixth not found in existing Midrashic literature. The fragment is unique in the earlier Geonic Responsa literature in giving, not only the name of the Geonic authority to whom questions about certain difficulties were addressed, and the name of the questioner to whom the Responsa

[^136]were sent, hut also the exact date when they were written, or, rather, when the letter of inquiry was received ${ }^{1}$. The month of the date is Adar, corroborating the statement, hitherto resting upon the unsupported authority of Rabbi Nathan ha-Babli ${ }^{2}$, that the Kallah of Adar was the oceasion on which the Geonim submitted the questions addressed to them from the outside to the prominent members of the Academies. At all events, our Responsum testifies to the prevalence of the custom a century and a half before Rahbi Nathan's daty. The year 169 of the Seleucidaan era ( $=8.57$ c. E. $)$ is also of importance, settling, as it does, the date of the begiming of Rahhi Amram's Gaonate, which some scholars set at a considerable number of years later ${ }^{3}$. It is possible that our Responsum contained an allusion to the recent death of the Gaon's predecessor,

 The date is confirmed by Rahli Isaac ben Abloa Mari, who, in his עטור, II, 30 a, refers to a Collection of Responsa l,y Rabhi Amram handed down in the presence of the Ab, Dict Din and the prominent members of the Academy in the year $16 y^{-1}$, and the analysis of the separate Responsa will demonstrat that the has our collection in mind.

The introduction to the collection is conchel in practically
${ }^{1}$ אn w on leaf 5 , recto, line II, may mean "submitted" in the Academy for discussion.
${ }^{2}$ For the time of Sherira, comp. שטור, I, 53 a : וכחב רביבו שרירא הכא איה

 corrupt, after $\because \because ゙ た=$ the name of the Talmudieal treatise or chapter is left out which was studied in the Academy in the month of | אדר |
| :---: |
| . |

* Comp. Mäller, Maftemh, Amram, note 3; Inalesy. Th rat ha-Fishonim, III, 245-6; and Halberstam, in Kobak's Jeschurun, V, I38, where the date 1208 is incorrect; the Parma MS., from which it is copied, probably has 1298.
 (s) and comp. ibid., 32 a , where, however, 7 אבוה a copyist's error for אב ב ב $^{\prime}$; the MS. of the in the Sulzberger Collection of the Jewish Theological Seminary of America reads in the
 r, but, as the parallel passage shows,
the same phraseology as that used by Rab Amram at the beginning of his Seder, and also of a Responsum of his quoted in the Geonic Collection, ed. Lyck, No. 56. The designation of Rabbi Zemah as Ab Bet Din, while in the Responsum in the Lyck collection referred to he is described as Dayyana de Baba, is independent proof, in addition to all the other indications we possess ${ }^{1}$, of the identity of these two offices. It cannot be determined with certainty which Rabbi Zemah is meant. Probably it is the one who became the Gaon of Sura eight years after the death of Rab Amram ${ }^{2}$.

The greater part of the collection consists of Responsa dealing with questions connected with ה' מיצית. They all, with the exception of a very few, were known to Rabbi Isaac ben Alba Mari, and he made use of them in his עטור, quoting them on the authority of Rab Amram. There can be no doubt, however, that also the few not relating to sיציצ soriginated with Rab Amram; some of them, indeed, are ascribed to him elsewhere. Apparently, the copy of our collection in the hands of the author of the עטור was not so complete as the Genizah copy, as he fails to refer to Rab Amram in a number of cases on which the Gaon's

[^137]opinion might have been derived from the MS. now under examination. Comp., for instance, II, 32 c , concerning בעלת ; ; ; ; ; ; 32 d, concernid., concerning אבריבי מת אמחתה של ל, and 46 c , explaining the Talmudic passage תורה. Müller, Mufteul!, I25 (מ"), quotes a decision by Rab Armram on the subject of עיצית not found in our fragment. But this is due to a slip. The words of the עטור, 30 c , ירב עמרם רישׁ מתיבתה בתישובותי ב"כ, do not refer to the preceding sentence ( the beginning of a separate statement, a quotation of Rab Amram's Responsum (III) in our fragment. Miiller's next Responsum ( $(\nmid \because)$ also calls for a word of explanation. It
 Muiller quotes it from the (p. 32 b) without realizing that it is found in the semer ( 5 a ). Rabbi Abraham ben lsaac, of Luncl, a compatriot of the author of the and a contemporary of his as well, quotes the same Responsum in his Eishliol, IJ, $9^{8}$, and gives the source correctly. And still again, Miiller (p. 124, $\mathbf{N}^{\prime \prime}$ ) goes astray in a similar manner. He failed to notice that the Responsum by Rab Amram referred to hy Rahhi Aaron of Lunel in his "ארחות חות, 32 e ( $\boldsymbol{\pi}$ ), also goes hack to the Suler ( 39 b).

An abstract of nearly all the Responsa bearing on תיצית is given in $\Xi " \pi$, 70 , Rab Amram being named as the authority. It is noteworthy that the order of the Responsa in $\Sigma^{\prime \prime}$ ה coincides with the order in our fragment, so that there can be no doubt that the two go back to the same document as their original. Though the Responsa under examination are in the form of a commentary on the fourth chapter of Menulut, the Talmudic passage concerning itself with $\boldsymbol{\pi}$ ציצ, they nevertheless present a genuine, if primitive, attempt at codification. This is the reason why the order of the Responsa does not agree strictly with the sequence of the passages explained as they occur in the Talmud.
I. The first Responsum consists of a lengthy explanation of the Talmudic passage Menculot, 103 b , concerning the
size of the meal offering. The Responsum contains nothing new, but one reading of the text by the Gaon is worth noting: שאל שאילא לעילא, a reading preferable to the one in our texts, which themselves offer the same reading in Shabbat, 30 a . On the other hand, the MS. as written presents a point of very great interest. In the Biblical verses quoted in our Responsum ${ }^{1}$, there are never more than two words written out; the rest of the words of the verse are merely indicated by means of their initial letters. This abbreviated system is not an expedient of economy, as might be supposed at first sight. To save space and time, the scribes resort to 'וכו' and וגו'. The true explanation goes back to the old ordinance in both Talmudim, Babli, Gittin, 6 b, and Yer., Megillah, III, 74 a, forbidding the writing of more than two consecutive words in a Biblical citation without שרטוט. To escape from the necessity of observing, in very early times, the Shirtut, or the נקוד, which was substituted for it in Geonic times ${ }^{2}$, the scribes invented the system of abbreviations, to be applied to all the words of a verse after the second. As this ordinance regarding the writing of Scriptural sentences fell into desuetude ${ }^{3}$, we are justified in assuming, that if our fragment is not a copy made directly from the original, it is at least not far removed in age from it, and in any event was made by a conscientious scribe.
2. In the second Responsum, a view of far-reaching importance is preserved for us, regarding the authoritative character of the Tannaitic sources not embodied in the Talmud. The Gaon maintains that the opinions of the Tosefta and the Tannaitic Halakic Midrashim are valid only if they are supported by Talmudic views, or at least are not contradicted by Talmudic statements ${ }^{4}$.

[^138]In any other case，they have no standing．His argument runs as follows：As the Amoraim repeatedly pronounce against statements in the Mishnah，by far the most com－ manding work of the Tannaim，as being merely the opinions of individuals，how much less can the other Tannaitic sources lay claim to undisputed authority？The general argument is sound，but the proofs adduced in detail seem unfortunately to be based on an inaccurate use of Talmudic sources．While the Gaon＇s contention，that certain Mishnuyyot are declared by the Talmud to be individual opinions，is correct，yet，to my knowledge，the expressions מתנ＇מני בית and do not actually occur in the Talmud．It is true that the latter expression is found in one MS．of the Talmud，Moël Ķuton，iga，only it refers there，not to a Mishnah，but to a Baraita．It will not do to suppose that the Gaon did not have the intention of making a literal quotation from the Talmud，for in that case the expression מתכ＇מני ר＇עקיבא would be a useless
decisive nor authoritative，in the sense of being an accepted，settled view． In his risume，the Gann uses the synonymous expression sהישE just as the Yerushami，Berakot，V， 8 a ，uses for the term in the Bubli，ibid．，3ra，הלקה（Bacher mentions neither of these technical terms in his Terminotogin）．As to the use of ごにも as a synonym with 2 上丨ק ，eomp．Rabbenu Hai＇s Responsum，quoted in the Esh／hol，II，49， where he employs exactly the same expression in characterizing the
 Mrkitta，p． $4^{8}$ ，misled by the false reading of Azulai＇s text of the Seler Tennaim $w_{c}$－Amoraim，and misunderstanding the exact meaning of the－
 expression קיוּיק is hardly borrowed from the Palestinians，as Epstein， 1．c．， $6_{4}$ ，maintains．True，it does not occur in the Babylonian Talmud． E is in the same case；it is found in the Frrushalmi，but not in the Bubli，yet no one would assert that the Babylonians went to Palestine for it．Comp．דבר קצוב，quoted from $y^{2 \prime}$ ס in $\boldsymbol{\text { in }}$ ， 60.

It may be of interest to call attention，by the way，to a passage in Harkavy，Geonic Responsa，396，bearing on be in the Responsum by Rabbenu Hai，which baffled the editor of the Eshkol．We learn from it that a case of 2 e：was decided differently in Palestine and in Babylonia．
 preceding the one under discussion，is by no means so new as he would have us believe，seeing that it occurs three times in the Ferushalmi，Berakot． II， 4 b ，and parallel passages．Comp．Müller， $\boldsymbol{\nu}^{\prime \prime} \Pi, 3^{2}$ ．
repetition of מתת' יחיראה היא. Some of the sources containing the present Responsum, to be quoted later on, do, indeed, give different readings of this passage, and though they do not rid us of the difficulty pointed out above, yet the very variations go to show that we have, to say the least, an incorrect copy of the Responsum before us, so far as these readings go. The most acceptable solution would be to assume that the expression מתנ' מנ' ר' עקיבא is an old gloss explaining מתנ' יחידאה היא, which has crept into the text of the Responsum. This would in part do away with the difficulty.

Our Responsum has a rather interesting literary history. The greater part of it, to begin with, was incorporated in the oldest methodology of the Talmud, known as the Seder Tannaim re-Amoraim, which has come down to us in as many as six versions ${ }^{1}$. That our Responsum is the primary source, and not the $\mathbb{M \prime} \pi \square$, is proved by the faulty readings occurring identically in all the versions ${ }^{2}$. We must guard ourselves against ascribing the Seder T'annaim we-Amoraim to Rab Amram. Any desire to do so would be nullified by the fact that this Gaon is on record with views diametrically opposed to some expressed in the book. The Gaon, in six cases, decides with Bet Shammai against Bet Hillel (Seder Rul), Amram, 5 a; and comp. also Responsum 18 of our frag-

[^139]ment), while the Seder Tannaim we-Amoraim decides thus in a single case.

The author of the עטור knew our Responsum both from the Seder Tannaim we-Amoraim and from the Rab Amram Collection. Miiller, in his Mafteah, p. 124 ( $\mathfrak{a}^{\prime \prime}$ ), completely misunderstood the expression ורב עמרם בתשובותי סדר המששנה, with which the עטור, II, 34 c, introduces a quotation from our Responsum. The expression can be taken to mean only that the Responsum is found with Rab Amram and also in the Secler he-Mishuah, which is the designation commonly used for the first part of the Seder Tannuim re-Amoraim. A MS. of the in the Sulzberger Collection of the Jewish Theological Seminary of America, formerly in the possession of Halberstam, reads thus: בתישובות וסדר דמיבּנה. The printed text goes back to בתישובתו וסדר המישנה, which there can be no doubt is the correct reading.

This Responsum seems to form the introduction to the Responsa that follow dealing with תיsיs, it being a question of תיציs that affords the Gaon the opportunity to enunciate. and at the same time apply practically, his theory regarding the relation of the Tannaitic sources to the Amoraim. $\Xi$ : $\pi, 70$, contains nothing of the Gaon's theory as to the authoritativeness of the Tannaitic sources, hut it illustrates his practical use of it as applied to practical decision again appears in $\pi^{\prime \prime} \ddot{,} \mathbf{I}_{5} 9^{1}$, where a

3. The third Responsum is $q_{1}$ uoted in the II, 30 c . and $\pi^{\prime \prime} \dot{\prime}, I_{59}$. The author of the Esliliol, II, 97, also refers to it as בתישובה לגא. It probably reached him as an anonymous Responsum. The last sentence quoted in the Eshliol, 'וקישר התחתון וּו, which has no meaning, is an abstract of Responsum 17 in our fragment, which probably

[^140]followed the third Responsum in the MS. at the disposal of the author of the Eshkol.
4. Abstracts of this Responsum are found in the עטור, II, 30 b , and in the 'Aruk, s. v. גרר (4), in the latter source without any mention of Rab Amram.

5. The עטור does not quote this Responsum explicitly, but perhaps it is referred to in the words בתשו' הגמו, on p. $3^{1}$ a. If the conjecture is correct, we are forced to assume that the author had a text differing from ours. and $\begin{array}{r}\text { ה"ש, } \\ \text { and ll } \\ \text { ll ce., both have abstracts of the Responsum. }\end{array}$
6. The Gaon's decision, that the may not be attached hy a Gentile, is found in the עטור, 34 b, and in ה"פ, l. c.

7-8. Neither of these two Responsa is referred to in the עטור, and even has an abstract of the first only. It seems that at the time these abstracts were made, custom ${ }^{1}$ had already declared against attaching shrouds. Therefore the epitomizer neglected the Gaon's opposing view.
9. The explanation of Menakot, 4I b, is highly interesting, as it is based on a reading essentially different from ours. The author of the עטור, 33 c , who noticed the difference between our Talmudic text and the text before the Gaon, פ", l. c., reproduces of the Responsum only so much as bears upon the practical question dealt with; the explanation of the Talmudic text is not referred to.
10. The Gaon explains קלא איא by Persian and Arabic equivalents. There can be no doubt that 4 bhould be read 2 ל $^{2}$, the Persian word for lilac. Comp. Dozy et Engelmann, Glossaire, p. 297 ; and Löw, Aramäische Pflanzennamen, p. 348. The 'Aruli's explanation of קלא אילק as does not differ from that given by the Gaon.
11. In discussing the length of $\mathbf{S}$, the Gaon mentions the fact that in his time as many as one hundred myrtle branches were used on Sulkkot. This statement seems to

[^141]contradict Responsum 189 in $\boldsymbol{g}^{2 \prime \prime}$, ascribed to Rab Amram. The latter source gives sixty-eight as the number of myrtle branches commonly used. It is probable, however, that the Responsum in ${ }^{-1}$ does not belong to Rab Amram, but rather to Rabbi Natronai, to whom a very similar Responsum is attributed in $\Pi^{\prime \prime} \times, 312$. Comp.
12. It is rather surprising that the עטור, though it discusses the subject of our Responsum in detail, has no reference whatsoever to it. $\mathrm{S}^{\prime \prime}$, l. c.. and $\boldsymbol{\Pi}^{\prime \prime} \mathrm{E}$ ', 159, both have abstracts of the Responsum.
13. The meaning of this Responsum is doubtful. The
 to a Responsum in which the Hebrew and Arabic equivalents of טטצקי were actually given. But there is a more probable explanation, which applies also to the other passages in which the expression occurs in our fragment ${ }^{1}$. It seems fairly certain that the Geonim were in the habit of keeping copies of the Responsa they sent out. When the replies to yuestions were simple, or in their opinion not worth recording, it may he assumed that they merely noted the fact that an answer had been dispatched, without taking the trouble to keep an exact copy of the wording. or even an indication of the character and trend. This assumption would explain the last sentence in Responsum $3^{8}$, where a passage from the Talmud is quoted without the explanation. Olwiously, the Gaon meant merely to record the fact that the passage had been expounded for the benefit of his correspondent, without considering it necessary to set down the explanation, which he may have regarded as self-evident.
14. This Responsum is quoted not ouly in the עטור, 33 b, and in $\Sigma^{\prime \prime} \pi$, l. c., but also in $\Pi^{\prime \prime} \because$, end of 159 . and Eshliol, II, 102. The fragment enables $u$. to correct a mistake

[^142]which crept into this Responsum. The last two words read ואל יתפר, instead of which, by an error of some scribe, . $ש$ שואפ' תפור antedated the Eshliol, which found it necessary to explain it by a whole sentence, so interwoven with the text of the Responsum that it cannot be distinguished as a foreign addition, and yet so foreign to the original meaning of the Gaon that it actually contradicts his conception of the subject treated.
15. The fifteenth Responsum is found in the עטור, 29 b , end, and $\Xi^{\prime \prime \pi}$, l.c.
16. Also this Responsum is found in the עטור, 3I b, and $\Xi$ ©n, l. c., and besides, as noticed above ${ }^{1}$, it occurs in the Eshkol joined to another Responsum.
17. This Responsum is found only in ה", l. c., not in the עטור.
18. This Responsum contains Rab Amram's famous decision concerning סדין בציצית, quoted by many of the old authorities. Comp. Eshliol, II, 98 (where it is given anonymously); Rabbi Zerahiah Gerondi, in his מאור, on Shabbat, 25 b ; and עעור, 32 a . It is found also in $\mathrm{a}^{2}$, l. c. Rab Amram refers to his view upon this subject in his Secler, 5 a, and it is not to our Responsum, but to this passage in the Seder to which the three authorities just mentioned go back. The author of the Eshliol and Rabbi Zerahiah Cerondi give the Seder explicitly as their source. As for the עטור, 32 b , though the author refers to a Responsum. of Rab Amram, the text shows that it is the Responsum as incorporated in the Secler. In accordance with this, Müller, Mafteah, 125 (ロ"י), should have referred to the Secler instead of the עטור. By $פ^{\prime \prime}$ הו" 74 ) another Responsum dealing with the same question is ascribed to Rab Amram, but as the style militates against his authorship of it, we are inclined to accept Hai as the author, in agreement with the Eshliol, II, 96, corroborated by the manuscript reading of the עטור,

32 a. The latter reads דילילי instead of דיני a complete understanding, it should be noted that the words are quoted by Hai from an earlier. Responsum by a Gaon of Sura, whose name was omitted, probably by a copyist's error.
19. The עטור, 32 b , in quoting this Responsum, does not name Rab Amram as the author, but as it follows immediately upon the quotation from the Seder discussed in the previous section, wo are justified in inferring that the name of the authority given is meant to apply to both Responsa. This is probably the reason the expression בתישובותי Responsum quoted from the Secler.
20. The twentieth Responsum is found not only in $\boldsymbol{I}^{\prime \prime}$, 1. c., but also in Edeliol, II, 96. In the latter it is quoted anonymously, and Mïller, Mufteuk, 218 ( $\mathrm{r}^{\prime \prime} \mathrm{p}$ ), misled by the expression $\mathfrak{i k}$, ascribes it to Rabbenu Hai, while it agrees verbatim with the Responsum in our fragment. Attention should be called to the fact that as quoted in ה"ה and Eshliol, the Responsum contains a definition of רישוּ not found in our fragment. It is probably a later addition. It is true, however, that the view underlying the definition, here ascribed to Rab Amram, was held by Sar Shalom; comp. 2"п, \%о. Rabbi Judah Albargeloni, in his and and act quotes an and Responsum very similar to ours as given in $\Xi^{\prime \prime} \pi$ and in Eshliol.
21. Though the present Responsum does not deal with ת, yet it stands in close relation with the previous one, loth eccupying themselves with the question of carrying on the Sablath. As to the subject-matter, comp. Geonic Collection, ed. Coronel, 84. The Geonic origin of this Responsum, it should be said, is doubted by Müller, Mafteah, Introduction, 3I (פ) .

The twenty-first Responsum concludes the collection on תיצית. The rest of the fragment deals with miscellaneous suljects. The greater number of those that follow relato to Pesal, Hanukliah, and Purim.
22. The twenty-second, the first of the new series, treats of a case of איסור והתר. An abstract of it is found in פ"n, 44, so brief that it is open to misconstruction. The real meaning could only be conjectured, which Müller did correctly, as we now see from our fragment. Rashi, Pardes, 32 a, probably made use of our Responsum. Comp. also, above, p. 92, and Müller, תשובות חבמי צרפת ולותיר, 71. The author of the עטור seems not to have known the Responsum under consideration, as appears from what he says upon the subject it treats of, in his work, II, 7 a; in fact, he appears to have known none of those that follow in our fragment. As, on the other hand, the עuור quotes practically all the Responsa on $\pi$, it would seem that our fragment is not a unit, but rather a compilation of Responsa by Rab Amram, given on various occasions and on various subjects.
23. This Responsum is found in $\Xi " \pi, 86$, and in better shape than in our fragment.
24. The seven Responsa beginning with the twentyfourth concern themselves with $\boldsymbol{\text { . }}$. The first of them
 but שמכר should be read, with MS. Parma and our fragment. Parts of our Responsum are quoted also by Ibn Gajat, שיׁ, עו, II, 83 ; and , 50 c. In Müller, Mafteah, 126, nos. ${ }^{\prime \prime}$ ב and $\vdash^{\prime \prime}$ are parts of the same Responsum, as our fragment now enables us to discern.
25. This Responsum is quoted by Ibn Gajat, 1. c., 96 .
26. The Geonim Sherira, in $\Omega^{\prime \prime}, 96$, and $\Xi " \pi, 164$, and Hai, in $\Pi^{\prime \prime \prime}, 269$, seem to have made use of our Responsum, at least so far as the etymological explanation of גלש is concerned. As to the subject-matter, Rab Amram has a far more lenient view. He maintains that prepared by מליטה, may not be used for מצת מצוה, while Sherira and Hai prohibited it.
29. The twenty-ninth Responsum is found in גמ"ומ, iro, and is quoted by some of the older authorities. Comp. Müller, in his note 30. Dealing with the question of
prepared by a Samaritan, and whether its use is permitted or prohibited, this Responsum, one of only two in the whole of the Geonic literature making reference to the relations between the Jews and the Samaritans, is of peculiar interest. Rab Amram's view agrees with that of Rabbi Jehudai Gaon, in $\Pi^{\prime \prime} \dot{\prime}, 272$. Curiously enough, the only other decision regarding Samaritan relations is hy the same Rabbi Jehudai Gaon. See Müller, Maftecth, 69 (2").

31-32. These Responsa, though they do not treat of ח $n$. yet have a degree of connexion with the previous ones, in that they, like them, are based on passages in the treatise Pesal.im.

The explanation of פוטית is the source for the Geonic tradition given in the 'Arul;, s. v.
.it. Miiller, Mafteul, $12+\left(\aleph^{\prime \prime}\right)$, quotes a similar decision ly Rab, Amram from the of Rabbi Aaron of Lumel, $3+\mathrm{c}$ (' n$)$, but the contents in the latter source show plainly that it is not considering the matter discussed in the Responsum in our fragment. He has reference to Ral, Amram's opinion on the washing of the hands before reciting the grace after meals griven in the edition of the Seder, 39 l , and in the MSS. of the Seder. Comp. 1r. A. Marx, Untersuchungen zum Seder dies Graon Rul, Amram, p. 7.

Attention should be called to two points of interest. In Berctiot, 42 a, the Gaon reads יר the Munich MS. also. This does away with the conjecture made by Isaac Halevy, in his Dorot hu-Rishouim, II, 18.3, who corrects יר the Jerusalen Talmud ${ }^{1}$, not knowing that the former name 'את occurs in Zacuto's Yolicasin, s. v., as well as in the Munich MS. of the Babylonian Talmud. As to the urigin of the name, nothing can be said with certainty,

[^143]It may be connected with the Biblical names איתי אית ，אית ，
 if it is derived from $\boldsymbol{u}^{\prime}$ ，Aramaic ${ }^{\text {．}}$ ．It is true that the name ישי appears in Aramaicized form as $\mathbf{י}$ י゙心，or in its lengthened form，The explanation of ${ }^{1}$ ．Tی abbreviation of $\boldsymbol{\sim}$ is untenable．Comp．Rivista Isr．，V， 11 ．

The second point of interest in our Responsum is con－ nected with the expression רבנן דסיומא．As the context shows，the Gaon meant by this the latest redactors of the Talmud，practically the same as Saboraim．In a Responsum by Sherira，found in Harkavy，i38（also גמ＂ומ， 143），סיומא is used in the same sense，though it must be admitted that the Responsum as a whole is rather unclear ${ }^{2}$ ． From other passages it appears that the tutors，＂coaches，＂agreeing with $\square$ ，＂to repeat，＂as used in Baba Kama，1ェ7，and Baba Butra， 22 a．In modern Yestibot，the corresponding office is performed by the חזר בחור．

35．An abstract of the thirty－fifth Responsum occurs in 9 ת， 185 ，and in full it is given by Rabbi Judah Albargeloni，in his is very attractive；it completely establishes the connexiou between the two statements of the Talmud in Megillah， 32 a ．The Responsum shows that the Gaon，like Rashi and the Tosafists，takes ערום as descriptive of ספר תורה，and not，


[^144]may be. The view of the former is corroborated by Yer., shablat, XVI, 15 c, line 13 (from below), which assumes the prohibition not to touch the scroll unless it is covered.
36. Here, as well as in $\Xi^{\prime \prime} \pi$, 190, this Responsum is incomplete. In our fragment, the sentence explaining

37. The Gaon's explanation of differs from that of all other authorities. Comp. Rabbenu Hai, $\Pi^{\prime \prime} \cup, 204^{1}$; 'Aruk, s. v.; Rashi, ad loc. ; and Tosafot, on Menaliot, 32 b, eatchword טוּי Amram's explanation is Rabbi Isaiah di Trani the Elder, in his המבריע.
38. In explaining the passage in slubllat, 23 b , the Gaon quotes a which does not occur in our text of the Talmud, and which I find myself able to interpret only partly: כנם stands for כבה נמי סלקה.
39. This Responsum is nearly identical with Responsum 24 , on fol. 62 b of our fragment. It proves that the tradition with regard to ${ }^{\prime}$ is well authenticated, and finds corroboration in the Assyrian muramulu, meaning a certain kind of wood.
40. The fortieth Responsum is ascribed to Sar Shalom Gaon in $\Xi^{\prime \prime \pi}$, 132, while in $\Pi^{\prime \prime} \because=$, 233-4, the three Responsa last enumerated are found in somewhat modified form with Rabbenu Hai as the author.
41. The lenient view of the (iaon with regard to beer manufact ured hy (ientiles is rather extraordinary, opposing, as it does, the view accepted lyy all the codifiers.
43. The Gaon's explanation of $\boldsymbol{\eta}^{\prime} \mathrm{m}$ 'י ' $D$ is very interesting,

44. The explanation of as meaning the "height of power" is well worthy of consideration, notwithstanding

[^145]\), II, 46 e ; אכ, II, 40 ; and Meïri on Megillah, 16 b . Atrerbach, the editor of the לコes, tries in vain to explain his text, not knowing that the Responsum as given in $n^{\prime \prime} \cong$, 204, as well as in Meiri. is self-explanatory.
}
the fact that Rashi as well as the 'Aruk define it differently.
47. This Responsum is quoted by Ibn Gajat, $\uplus^{\prime \prime} ש, I, 2 I$, end.
50. In explaining the passage Yoma, 20 b , the Gaon quotes the first Mishnah of the fifth chapter of Shetalim in a reading different in many points from the printed text, and agreeing with the MSS. and with ed. Lowe. The student should note especially that the Gaon in his text did not have the identification of Pethahiah with Mordecai. It was put in between the lines by the copyist. Mishnah, ed. Lowe, agrees with the reading of the Gaon, and there can be no doubt that it is the correct reading. Also the name אריא is to be noted instead of and comp. Tosefta, Yebamot, end, where the name אן occurs.
51. The last Responsum throws new light on the Responsum in $\mathrm{P}^{\prime \prime}$, 110 , found also in the Geonic Collection. ed. Lyck, 15. In the latter two, the reading הריר must be adopted, instead of הרורו or הדודו, as the Geonic explanation is based on הר, mountain.

## (Leaf I, recto.)

עד רעקר ליה לחבּ'ן מרש׳' היחיר וטונח ליה ברש' הרבים וקא באעי מיציה רב מרבי' הטעינו חבירו אוכלין ומישקין והוצנ' לחויץ מהו: באיוצר היה עומר ברשות היחיד ובא חבירו ונחן בידו











 וכברמלית הו דתניא" אבל ים ובקעה האסטונית והפרמלית:






${ }^{1}$ Shabbat, 3 a.
${ }^{3}$ Read גרירא.
${ }^{6}$ Bekorot, 45 b.
${ }^{8}$ Shabbat, Mishnah, XVII, 6; Gemara, ibid., 125a; our texts have

${ }^{9}$ Shabbat, 5 a. ${ }^{10}$ Ibid., 5 b.

 the reading of this fragment; comp. Rabbinovicz, ad loc.
${ }^{14}$ Read אימור; ; comp., however, Anan's

## (Leaf I , verso.)

ומה הi חיפופי' אילא קורת ${ }^{2}$ או אבנים שקובעין בבותל הסמוך לרשוה
הרבים שמוציאין ראטיטהן לרשוּות הרבים שלא איקו גמלים וישורים ובני אדם את הכותל שחופּפּן בו ומשירין ממנו צרורות







 טפחים ולמעלה רש' היחיד דקאמ' רשות היחיר עולה עד לרקיע ליע


 ליה ברשות הרבים: על גגו מותר לטלטל בכול' דכיון דגבוה י

 והי חלתא והאא שלקנים אם גבוהה י' טפחים למעלה ורחבה ; 20
 קופה או כיוצים בהן אבל בורת זו כיון דגבוהא א׳ טפחים ורחבה

[^146]
## (Leaf 2, recto.)


 להששיר והאי דאיצטריד למימר בית שמאי לאפוקה מו

 תמלא השה קדירה עסטית ותורמטין אבל בארצינו xiv א"; מצוי"; בל עיקר: ולחחן ישראל בלים לצבע ערב שבת עם חשיכה מותר שהלכה פביח הלל דתנום בית
שעמאי אומ' אמן נותנים ערות לעבדן ולא בלים לובם

 שהדי נותנין כלי שלהזן לובים נוכרי ג ' ימים קודם לשבת חוה ליה ר' שמ' בן גמל' כביח שמא׳ ובית שמאא.
 51 גדולות ארובות שטועעין אוחן בספינוח ממקום למקום לסחורה ופהיצות בלשין ארמית זוי קור"; אוחק וקאמ' ציון דכרי דווי דו במוקצה דאמו ועעיצו


 זו ותפרסקין ובל ביוצא בהן בין אילן סרק בי' עושה


[^147]
## (Leaf 2, verso.)

אושיריאן הללו כלן שירא פרינדא הא : xix מאן באעי אהואנא ואישת כמח ארבתא ${ }^{2}$ וארבתא שיא שיצי לערבה שללולב הוא בי דקא אמרינן3 צפפצפה ארבה ארב מאי נפקא מינה ללולב וכבר נתנו חכמים סימניה שלארבתה 5 שהוא אהונא כי דקא אמריניץ 5 צנה שנה שלה לבן עלה של שלה עגול
 זרעים הוא ואין נאכל וזרעו מין סימנין הוא וחם הוא בוא ביו ביות ושותין אתו למי שיש בו צינה : אכמתי דחריצי ואבמתא xxi
 מעשחא xxil וז דקזא וקזה שמוֹ ורב ״צחק בריה דרב יהוּ דודה אמר שמן שלגרעיני צמר גפנים ${ }^{8}$ והדא קישיאיאתא דמרגופנא ${ }^{9}$ ריש ליש לקיש אמו


 הרבה שותה ממנו ושמו בלשון ערבי כורווע ${ }^{10}$ ושמנו קורין אתו דוהן כורווע ${ }^{11}$ ארמדאי ישׁ עצים כן ומביאין עניים מיהן ומםיקין בהן ועולין מאיליהן ואין לין להן 20 דמים וכשאיכרין ועריםין פונים ממלאכתן לערבית עניים
 שעה כל אחד מביא חבילה אחת על כתיפו מאותן תדמרי
${ }^{1}$ Shabbat, 20 b ; our texts and MSS. read אחוונא or אחוינא.
${ }^{2}$ Comp. introductory note. ${ }^{3}$ Shabbat, 36 a. ${ }^{4}$ Sukkah, 34 a.
5 50.
${ }^{6}$ Shablat, 21 a.

7 Our texts read אמר שמואל שאלהינהו לכל נהיתי ימא ואמרו לי עוף אחר יש בכרכי , דים ויק שמי but the MSS. and the old authorities agree with the reading of our fragment, except that they read וקיק instead of וקוא ; of our fragment stands for שמואל.

$$
\begin{aligned}
& 8 \text { Our texts and MSS. read משחא דקזא. } \\
& { }^{10} \text {. } \\
& { }^{11} \text { دهن للُّروع. } \\
& 9 \text {. } 9 \text { =עמר גוסנא. } \\
& 12=
\end{aligned}
$$

## (Leaf 3, recto.)




קומא: xxvı בדורות ראשו' כשהיי קורן במנחה בשבת היו מפטירין


 כדבמה מרליקיֹ ופיטום הקטרת וגמליהם נישׁאים נמי s •







 ובסוף בגד שיעור ב' ג' אצבעות והוא ענק של של בגר בגר ביוֹ

 20
 וראבא לא דוה הייש ולא הוה ישביח ביה ג' דברים א׳לו ואהּילו
${ }^{1}$ Shabbat, 2 I b; our texts and MSS. read הרמוראי. Comp. note 2, p. 343.
2 Shabbat, 23a; our texts read ף-ק, but comp. Rabbinovicz, ad loc.

${ }^{7}$ Read ומהו קאזף. 8 Comp. Onkelos on Gen. xliii. ıo.
${ }^{9}$ Shabbat, 28 a.
${ }_{12}$ Read N .
${ }^{15}$ Comp. note 2, p. 330, below.

11 الزُزبز 11.
${ }^{14}$ Ibid., 29 a.
${ }^{17}$ Shabbat, 33a.
(Leaf 3, verso.)
הבין חש ביה אילא היה רגיל שמשהה את נקביו וחה שחש בהדרוקין שהיה משהח את נקביו: ומקשיינן מפני מה היה עושהה בעצמו כיץ ומשהה את נקביף והאיהו ¹ ראמ' נפישיץ קטילי קדר דקטלין נפשיהון בניבוליא דרעי דילחון 5 שטאין מוציאין אתו בומנו : ומנ' לן דאמר רבא הכין דאמ' רבא רבא דם רבה שחין רבה שכבת זרע רבה צרעת רבה רבה צוצה רבה רבה
 קדר וחהו פירושו שלקטילי קרר: תרומםין תרומה ³ תרומםין בארין יש' ניזרעין ומֹרים הן הרבי' צי די דאמ' אפילו בתורמיםא סו ששולקין אתו ד' פעמים בפי"ה ואוכלין אותו בקינוח סעודה א:
xxxin מאי וסימניך כותצי' ס"מן לעינין בין השמשות ראבה7 חזייה לאבי דקא ראוי למזרח לידע אם הגיע בין השמשות אםםל מי סברת פני מזרח ממש פנים המאדימין וזהו מערב וסימנך כותא: כותא שהיא פתוחה ברוח מזרח זיוה נופל 15 לרוח מערב וכין ממערב למזרח אף כיון שממיע בין השמשות ומגיע שקיעת החמה במערב מאדימיץ פני מזרח כמות הלון בבית:
 את התבן בכברה וששמו סרדא ואמרינן ${ }^{9}$ עשוּותה ${ }^{10}$ ישראהא למצרים

02 שלמצרים יעלה לרציש הכרמל וכ' ולמה מדמה בירה שלממרים
 לעינין מצטמק ויפה לי אסור קאמ' וקא חשיב כל המצטמיק:
$1=1$ והא 1.


${ }^{5}$ Bezah, 25 b ; as to the reading, comp. Rabbinovicz, Berakot, 38 b .
${ }^{6}$ Shabbat, 35 a.
7 Our texts and MSS. have אבר.
8 shabbat, Mishnah, XX, 3; Gemara, ibid., 140 a.

(Leaf 4, recto.)
 שׁמוען אבל מנורה בין ניטלת בידו אחת בין בשיׁתי ידים אסור לטלטלה וטעמה מאי דאםור לטלט' רבה ורב יוסף דאם ברי תרויה =

 דאדם קובע לה מקום ואמ' ישמואל כישום ר' רי היה כיל ביה חתגים מוחר

 xxxvii סו עני״ם לעניים הבין פּרוישה 5 : כי הית כיתר רבי לטלטל מחתה

באפרה דוקא דאית בה במחתה קרטין שיורי בסמים

 לעניים: ומי אמרינן הבין והתניא בגרי עניים לעניים ובגדי לים לעי לעי לעי




 20 xxxix המטה וב' לרוחב המטה כ . . . . בסוכה בארוכה ועתי כרעים

[^148](Leaf 4, verso.)
קצרה וב' כרעים ' ואף על פי ששנים ארוכים ושנים קצרים כיון

 xli 5 חדש לכובם לכבטו ובית צואר שלו פתוח ולא תפור ולא מהדר ליה גרובאן ${ }^{7}$ לחייש דילא סתר ביצוריה ציה מביא חוט משיחה וכורך עליי ושוללו וכיון שאותו חוט אינו תפור בחלוק מותר לטלו בשבת להתיר בית הצור אכל לא פותחין בית הצואר
xım בשבת: הפתיק9${ }^{9}$ בעל הבית שיש לו אוצר שלגיֵי צמר oו העשוי לסחורה פיון שאין מוכנין להטמין בהן אם טמן בהן אֵין מטמלטלין אותן: הריות xliv, xivv ממיני שלציפה ממיני דכדוכי, 12 דמצבתן נשים למישד: מיהא

מתוקן וסרוק הוא דתניא יוצא'ן בפורקין ובציפה: ואי ואין מניחין על מכה אילא צמר רך ומשובח וסרוק שלא יתקעה
 6ו כד נפיק מן פורא לפּיכך תניא חויץ מכלי כסף בגרתקין דהוה ליה
 xux מין גלופקרין ${ }^{16}$ קטיפתא סליקופתה איסורתה דנרקים דעבדין טינא ודיציין לה בגוה דלא יבשא וכמשא אורצה דיא 20 דמיא ושרי ואולא הויא לה מי מחוברת ואסיר למעיקרה


[^149]（Leaf 5，recto．）





 בנמרד：אם בן למה אם רשע הו למה לי ותלך לדרוש ${ }^{6}$ אל
 ＂שלא יתנו דעתן על בנות מצרים שיהן פרוצ＇ועוּ ושטובות בזימה＇： סו אלה תולדות תרח תרח ב＇פעמים למה הבטיחו שבּן העולם הבא הוא＂＂： אתיאן באדר דשנת קסט בד בד איתני הגל עצים ובא לו
 מחס＂א לרבנ＇מאיר בריה דרבנה יוסף＂יקר ונבבד עלינו ועל

חנמים ותלמידים

ואחינו หงาะ゙ーツ הישּוים ロ＂








 בלאהררבו 16
מתנדב מנחות אמרו חבמים דתנز ${ }^{17}$ מתנדב אדם מנחה ס＇ע＂שוּנו＇
${ }^{1}$ Read לאחדוהי or לאחול．
：Superlinear vocalization．
${ }^{5}$ Comp．ibid．，LXIII，Io and XXXVII， 3.
${ }^{7}$ Pesikta Zuttarti on Exod．i．I．
${ }^{8}$ Comp．Genesis Rabba，XXXVIII， 12.
${ }^{9}$ Baba Kama，IX ；Yoma，VII，I．
${ }^{10}$ He is mentioned as a correspondent of Rab Amram in Rabbi Meïr of Rothenburg＇s Responsa，no．40，ed．Prague．

14 ＝כמה שהראוגו． 15 Menahot，ioz b．${ }^{16}$ ？
${ }^{17}$ Menaḥt，Mishnah，XII， 4 ；Genara，ibid．，Ioz b．

## (Leaf 5, verso.)

ואף על פּי שכתוב בה בלולה בשמן וצריך לבוללה
-פּ אף על פּ בּ עד ס

ואیּ צריך לטרוח ולהביא בב' כלים אילא עד ס' מביאה בכלי אחד ואם נתנרב ואמר סא' מביא ס' בכלי א' ועשרון אחד בבלי אחר : ומפני מה ער ס מבּא בכלי אחד סא׳ צריך לחביא בשני כלים שכל מנחה' לבוללה בשמן חוין ממנחת חוטא 5 ומנחת שוטה ושתי הלחם ולחם הפנים דתנן 2 יש טיועונונו שמון ולבונה שעמן ולא לבונה לבונה ולא שמן לא שממ ולא לב'
 קנאות ומנח' חוט'3 לא שטמן ולא לבונה ושערו חכמ' ער ס' עיש' נבלליך סהא א"ן נבללין יפה ואמרו חבמ'4 שאל שאהלא לצילא מר' יהודח ס1 בר ר' אלעא׳5 מנין לאומר הרי עלי סא' עש' שימביא ס' צ' בכלי אחד

 ביום טוב הראשון שלחג שחל להיות בשבת טא׳ עש׳ׁס דיו ליחיד שיפחות מן הציבור אחר ומנין לציבור שמביא ביום טוב 55 שלראש' שלחג שחל להיות בשבת סא׳ שנ' בו והקרבתם עלה לי". פ'ב'ב'ש'ע'ע'



 20 שבת שג' וביום השבת ש' כ' ב' כ' ש' חמי' וש' וש' עש' הרי נט' וב' וב' עשרנים שלשני תמידין של שחר ושלבין הערבים הרינן םא׳ אמר לו ר' שממ' והלא אילו פרים ואילים ואילו כבשים אילו בלילח; עבה

[^150](Leaf 6, recto.)
ואילו בלילתן רכה אילו בשחרית ואילוי' בין הערבים אין נבללין מזה על זה אמר 2 לו אמר אתה אמר לו הרי הו אומ' וכל מנחה בלולה
 אמר לו כישהן ס' נבללין סא׳ אیין נבללין אמר לו הין וכל מידות
 מקוה הו טובל מ' חסר קורטב אוֹ יכול לטבול: כבצה מטמא
 אוכ' ג' על ג' מטמה מדרם ג' על ג' חטיר נימה אחת א"ן מטמא בו מדרס:



 בעדדה ערום ערום "1 הרי זה מתכםה עצמו בתבן ובקיש ובםל 51 דבר וקורא קריה ישמע אבל לא יתפלל עד שישכיכם את לבו

 היישן בבילה ערום מוצה ראי"ו חויץ לבילה וקורא קרית ישמע

ואהקימנה בכילה יהאין גבוהה י' טפחים מישום דמותביץן ת 20
 לה דומיא דבית ודיקא נמי דקתאני סופה הלבה זו דומה לעומד
${ }^{1}$ Editions and MSS. אאלו בלילחק שהריה ואלו בלילמק.
$=$ This is the correct reading, and not $17 n$, as the editions have it : comp. Rabbinovicz, ad loc.
${ }^{3}$ Editions, צ, wh , but MS. M. agrees with the reading of our fragment. ${ }^{4}$ Editions and MSS. read אמר לו פל מרת.
${ }^{5}$ From probably by the Gaon.
${ }^{6}$ Comp. introductory note.
 or a misunderstanding.
${ }^{8}$ Read ךמשׁ; Filipowski,
9 Tosefta, Berakot, II, 15. The quotation is not a literal one.
${ }^{20}$ Dittography.
${ }^{11}$ Sukkah, rob.
(Leaf 6, verso.)
בבית ערום שלא יוצ' ראשו בחלון ויקרא קרית שמע דהתם ודאי

דכריך ומבםי בה דאמי ושרי ליה למיקרא . וכל שכין בשיו בדה
דביון דלא איכא² בגדים יתכסה בתבן וקש ובכל עיוצא בהן 5 ויקרא ואל יבטל33 מתפלה: וכל בראיתא דפליגין עלה בתלמוד לית הילכתא כותה דהמת'+ דדיקא מברא׳ ומצי ומצ' בכמה מקומוח דלית הילב' פואתה זמגין אמרינן מתנ' יחידאה היא ואי וממנין אמרינן

 ס1 שהחינו דלאו הילב' היא דלא אמרינן שהחינו אלא על מאי דאחת

 ובי נמי קאמ' בסופה אתא לקמי רב יהודה אמלל אנא אפּילו על
 55 אלמא על כל דאתי מזמן לומן הוא דאם דאי שהחינו: לא קביע לה זמן הילבך לא מברכינן שהחינו על ציצית: וכל מקום שחולקין בתוספתא או בסיפרא או או בסיפרי



 בתוספ' וסיפ' וסיפ'9 וכי חימ' איכא סוכה ולולב דקאמ' העושה

1 =
3 Read 'הבטי, Azulai: which is a better reading, as we deal here with קבוֹת צול מלכות שמים = קריאה שמות , and not with
$4=5$ Megillah, 2 a ; Bekorot, 30 a.
6 Tosefta, Berakot, VII, Io. MS. E. and editions read $\boldsymbol{6}$, but MS. W. agrees with our fragment.

 the same division of Tannaitic sources is given, including the Mekilta in -フาะ.

## (Leaf 7, recto.)



 בה מברך עליה ואEילו כמה פעמים ביום ובך הלכה דקאממ'3 ר רב יהודה


 מברך כרבי5 דתניא תפּילין כל זמן שמניחן מבר̈ך עליהן
 סו אימת דמיכםי היניש גלימיה מחיב לברובי: ורב ירו יהודה האיי דלא מבריך אילא כל צפרה שאי שמי רב יהודה ראיניש ב ב




 וכמה שעורה כי דקאמז אמ' רב חונא בר יהודה אמ' רב שט שטת
 ואפילו לא ברך בה אילא בוליה אחי אחת כשירה ובמה שיעור 0
 יוסיף על יג' חליות ' וב' ובאיצד טודרן כשהו מחחיל מחחיל
${ }^{1}$ Tosefta, Berakot, VII, 9, ro ; Talmud, Sukkah, 46 a.
? טי ? but the spelling with 1 is consistent in our fragment.
${ }^{3}$ Menahot, 43 a.
${ }^{5}$ Menahot, ibid.
${ }^{6}$ Ibid., 39 a.
₹ Not in our texts, nor in the MSS., and was perhaps added by the Gaon.
(Leaf 7, verso.)
בלבן וכשהו מסיים מסיים בלבן וכך היה גודיל לאחר קשר התחתוּ חוליה אחת שללבן ועליה שלתכלת וחוליה שללמן ועליה חוליה שלתבלת ועליה חוליה שללבן ועליה שלתכלת ועליה שללבן וקושר קשר העליון וזה הוא לא יפחות משבע ואם
 6 הקוצין ומן הנימין ומן הגדרין ${ }^{1}$ ומן הסיםין פסולה² ${ }^{2}$ מן מן הקוצים מקום שרוביץ צאז בין האטדין בין ההגנין בין ההיממא בין הדרדרין נוטלין קוצין מראש צמר שלרחלים וכבשים ואיאי נידבק בקוצין אילא רע שיבצמר ונימין שבצמר אם ליקט סו אדם מיאותן קוצין ועשה ציצית פסולה וכין מן הנימין שבנגוזי צמר ועשה מהן ציצית ולא עירב בהן צמר עצמו פסולה מן הגדדין' כנוֹ אוריג שארג בגד שלצמר אותו חוטיץ שנותרו

מן השׁׂי לאחר שניחתך בגד אסור לעטותן ציצית: נימקן שישו בצמר אטור לעיוח; לבדן ציצית סיטין פקיעיות שלשתי 55 וישלערב חלוקין רב ושמואה רב אמ' עשירה וישמואל אמו פסולה דבגן" טויה לשמה והלכה כשמואל ואף על גב דהלכ' ברב באיסורי בהא הילב' כשמ' דמיסתבר טעמיה דאמ' בנן 4
 קראי״ כתיבי גדילים חעשה לך ועשו להם ציצית להי להם משלחם

20 ושבקניה לטעמ' דרב לגמרי הילכך בין קוצין בין נימין בין
 מלא קשר גודל או בתוך ג': הלכה מקשר גודל ועד ג׳ אצבעות
${ }^{1}$ Read הגרדיץ.
4 =

## （Leaf 8，recto．）

דאמ＇רב פפאּ＇הילכך ד＇חוטין וצריך ליתנן בחוך ג＇אצבעות שללקרן ומשולשת ארבע＇כדי שיהיה ארבן שללציצית בשהח בפולוח רות ד＇אצבע ואמר＇לקמן אמו ר＇יעקב אמצ＇ר＇יוחתן וצריך ישירחיק מלא קשׁר גודל מן הקרן ואמר＇ואיצטריך רב פבּא ואי ואיצטריד

 יעקב הוה אמוּא מלא קישר גודל דוא וכו＇הולבך הילב＇כתרויחון： וּ מקשר גודל וער ג＇אצבעות：ויצ ויציצית שעשה גוי ל






 חיבּן בציצית ועוד קאמריקן רבה בר רב הונא אמיקלע לבי רב
 ואיכםי אחריתי אבּל מי פברת חובת הגוף היא חובת טלות היא
 20 xx מושום שג＇לעג לרש חרף עצחהו：והא דרב יהורה״ מסר לה לקצרא רב חגניה עביד לה טיטא רבינא הייט לה מיחט קאמרינן
${ }^{1}$ Menahot， 42 a ．
2 The editions have ישs゙，but MS．C．agrees with our fragment．
${ }^{3}$ Superlinear vocalization．${ }^{4}$ Read יצפל．${ }^{6}$ Menahot， 4 r a．
 comp．Rabbinovicz，ad loc．
$7=$ こうวา．
8 ， $1=$ לи？
${ }^{9}$ Menahot， 4 I b．

## (Leaf 8, verso.)

 מתירין וכו' ואמ' אבי" כל מילי דמר עביד כמר ' לבר מן תלת דע דעביד

 5 כלומר לא נישיקלה איניש לציצית דבנד דילי ונרימיה לבנד אחיר: רבב3 עביד לה סיסא כורכה מולה ודובקה עים הבסות : רבינא חייט לה לציצית דיליה מק חכםות וכללו שלא יביא אדם בהן לידי תקלה ויטלה מכסותיו ויטילה לכבות אחרת אלמא
 oו כידאבי דאמ' לבר מן הני ג' דעביר כשימואל מתירין מבגד לבגד
 אורך ציצית למטה יש שיעור למעלה א"ן שיצור למטה עד ארבע אצבעות למעלה אפילו הארכוה ער זרח הרשות בידו דקאמרינן על הא דרב פפא אמ' הילב' משולש ארבע: למימרא




 20 לולב שיש בו ג' טפחּ כדי לנענע בו פשיר אהלא אוּ לו לי שיעור
 למעלה אבל יש לה למטה: ושוב מצאגו שיש לו ללולב שעור
${ }^{1}$ Read כוב.
${ }^{2}$ From not in the editions nor in the MSS. of the Talmud.
${ }^{3}$ Read רב דגניה ; comp. the last line on the previous page.
4 4.
${ }^{5}$ نـيل.
${ }^{6}$ Read עלו.
${ }^{7}$ Editions $;$ :nir, but MS. C. and many old authorities agree with our fragment.
${ }_{8}^{8}$ Our texts read אאין לה שצור למעצה אבל יש לה שעור למשה.
$9{ }^{9}$ Editions and MSS. דכי במי.

## (Leaf 9, recto.)

למטה ואין לו למעלה ר' ישמעאל אומ' ג' הדסין יושתי ערבות לולב אחד
ואתרוג אחת: ר' עקיבא אומ' בשם שללולב אחד ואתרוג אחת ב





 אהבבעות ' ובית הלל אומ' ג' אצבעות": ואתי רב:ز אמרו ואפליגו


 פבּא למפםיק הלבה ד' חוטין כפולים לח' בבישאהו " עוישי" עבישיו בתוך 141
 צוx טלות שנקרעה חוץ; משלוש ותפור בהן דאית בה שלויש על ג׳ ישי עליה תורת בגד חוך ישלויש לא יתפור ביוֹ דליכא עליה



 שלדובר תגר בין ישסמובין אנישּם עלי הרבה ולוקח ומובר

1 Sukkah, Mishnah, III, 4 ; Gemara, ibid., 34 b.
2 Refers only to ${ }^{2}$ Menahot, 4I b.
4 Explanation by the Gaon. ${ }^{5}$ Menahot, 42 a.
$6=10$ Menahot, 41 a. $\quad{ }^{7}=10$ Menahot, 43 a.
${ }^{9}$ Sukkah, 16 a. 10 Menahot, 43a. ${ }^{11}=$ bice.

## (Leaf 9, verso.)

טלות' הרבה ומדקדק בדבר וחש על ממונו שלא הפסד ' ואּן לוקח אילא טלות שהוטלו לה ישראל ציצית כדי שלא יויציא עליו לעז שעושה רמיות ושוב אין לוקחין ממנו משום הכי בשר אבל הדיוט גוי
 5 מדקדקין בציצית שלה לפּיבך פס' וזה הו טעמו שלרבא׳² :
 הכין רגילי רבנן דכמה דאיתה לציצית בעינה ולא איגרדם ענף ואיכא שלייש גדיל ושני שליש ענף וקשי וער תחתון וקשר עליון במקומו לא אטריחוה רבנן לחדש אותה כל זמן שהוּא xvii



 15 אני בעלת ג' שאין בכלל ג' ד' וחה מדרש חכמ'5 הואה:
xviir וישּאג' צמר ופשתחים פוטרין בכל מקום לציצית או לתפירה מה עיסק תפּרה בן אילא כל שמעתחין בציציצית עסיק דאי כילחן
 דכיון דתכלת פטורה לבן נמי פטיר אבל פּשחן בצמר לא או 20 דילמא כיון דכחיב לא תלבש שעעטנו גדילים תעשה לך לא שינא צמר בפשתים לא שנא פשתחים בצמר ופשטין דאמי רחבה אמר רב יהודה חוטי צמר פוטרין בשלפשתן וחוט פשתן פוטרין

```
1 Read \\\. 2 Comp. introductory note.
3 Menahot, 43 b.
4 = כבש ; not in our texts, but in MS. M.
5 i.e. not '% ' Menahot, 39 b. 
```


## (Leaf io, recto.)

בישלצמר חוטי צמר ופשחתים פוטרין בכל מקום ואפילו בשיראין:








 בטלה מיצות ציצית דליפא וראיתם אהו ולא תלביש כדקא" קאי":




 עור הו ופטורה מן הציצית ורב אתהי אויל בתר כנף קוּ קסבר ביון דציצית בבנף קראמי בּף עיקר או בּ ב:ף בגר חיבת או בו בנף עור


 בתרא דסופיה דהקוּעיך": אבל סבדל וקביע אפּלו בברמלית

[^151]
## (Leaf io, verso.)

אסור לטלטלו אילא או מפקירן • או יושב ומשמרן עד שתחשך ולא דאמן למעות מעות הילב' כר' יצחק דאמ'ו מוליכו פוּ פחות פחוח מארבע אמות וסנרל וקמיע ושאר בגדים אין עושין כר' יצחי וצחק: xxi xi והיכא דשכח הוזמיל מערב שבת וכין מפתח בית הכנסת אם 5 בעיר מגופפת הואה ויש בה עירוב מביאו לכתחלח וכן קמעיצ וסנדל
 ומביאו לדעתו ובלבד שלא איאמר לו האו דקאמ'" רב יצחק בר בוסנה
 איתי טלי וטליא נטללו התם אפשׁר רמשבכחו לה ומאיתי ליה ומאיתי oו לה + אלמא קסבר קטן אכל נבלות אין בית דין מצוין עליי להפרישו xхıI ומוחבינן כמה תיובצ' ומוקמינן לה בכרמ' דרבנן: ולב ולב שינתבשל בדמו שלא ניקרע בי דקאמ's הלב קרעו ומוציא את דמו לאו לא קרעו קורעו אחר בישולו ומותר ולא קאסרינן ליה בגמרא אילא אמרינן לב הו דבעי קריעה אבל כחל לא באעי קריעא ומישניינן לב הוא 15 דסגי ליה בקריעה כחל לא סגי ליה בקריעה אבל הראוּ שניתבשל בלא קריעה בין שנמלח ובין שלא נמלח אסור מעאי טעמא דלא גרע מן צלי דקאמ'6 רישהא בכיבשא אחתחה אבית שחיטה מידב דאיב ושרי אחתיה אצדרין דיליה מיקוה קאוי xxiil ואסיר הכה נמי קוא ליה דמיה ואסיר : וכהנה כיון שנשית 00
 בתרומ' סתמא קאמר' בין שלה בין שלאחרים ובין בת לי״ ${ }^{\text {שינשיח }}$
${ }^{1}$ Shabbat, ${ }^{2} 53$ b. $\quad{ }^{2}$ Yebamot, 113 b, end.
${ }^{3}=7$ אירכסו ; our texts have
${ }^{3}=$ = איתיביד; ; אירכסו ; our texts have, See I, in Jahrb. d. j̈̈cl.-lit. Gesells., V, Heb. pt., where the reading agrees with our fragment.

4 Our texts have וליטיילו התם ראי משכחי לההו מייתי להו אלמא קסבר.
${ }^{5}$ Hullin, Iog b. ${ }^{6}$ Pesahim, 93 b.
${ }^{7}$ Yebamot, Mishnah, VII, I ; Gemara, ibid., 66 a; the quotation is not literal.

8 The words ' בת שמשית ליש crept in from the previous line.

## (Leaf ir, recto.)






5 לי במתנה גמורה אם משך גוי אתו ואין שם הערמה



 סו עליו דפטח מותר בהנאה ואמרינן מנו השתה מתנית' או ר' יהודה חמיץ כתמא קאמ' ואבּלו דגוי וארינן ${ }^{3}$ בסופא ובדין

 אחר פסה מותר באבילה: ותנו רבנן ${ }^{4}$ חנות שללגוים ומלוי5
${ }^{1} 5$

אחר הפסח מותר באכילה ואיא צריך לומטר בהנאה ' ותִוב קאמ' אממ' רבא ' הילב' חמיץ בומנו וכו' ודאי בוּ מותר דקאמו' הכא בין באכילה בין בהנאה: ואי ואף מדרב נחמן מותר באבילה דאמ' רבה כי הונן בירב נחמן הוה נפּק יומי 7 20 דפיטחה וכו' עשמעינן מוֹ כל הלין בעמי דחמין דעוכרי
 ולשין אותה בכמן ובפילפליץ או בשאר מיני חבלין ועושין

[^152]${ }^{4}$ Pesahim, 3r b.
(Leaf II, verso.)
אותה בדבים פעמים שעושין אוחתו רקיקין פעמים גלוסקאות
 גלוסקאות ולצאת בהן ידי מצה בפסח מוחר דתנו רבנן יוצי'
 5 שנו חבמ' אי" עושין סרי' המצ' בפ' אמ' ר' יהודה דבר זה שאל בות בותיס בן זוניץ



 or שלנחתומין שאומנין הן וזריזין הן מותר דאמ' ר' אלעער בר' ר' צדוק פעם אחת נכנסֹצּ אמ' בםופה איכא דאמרי לא שלנחתומיץ אמרו אילא
 מעיםא קמח על גבי מגלשין: מגלשין מים רותחין ששומטין את הששער 3${ }^{3}$ ודיד טולרת בהן: חליטה מגלשין על גבי קמח וזה 55 והה לעינין חלה הו דתנ' המעיטה בי' שמאי פוטרין וביח הילל מחיבין וכו' ומאי מחיבין ומאי פוטרין לעינין חלה אבל למצה א"ן יוצ' יוּ ידי חובה בהן דלאו לחם אינון ורחמ' אמ' מצות לחם עני: סיפגנין זה ות הו בפרינג דמן נשסתג׳ עבדין ליה ללחמיה: דובשנין ואיסקריטין
 20 ומרחחין להין בטנגירא ושארו עליהון משחה ודובשא והני בולחון xxvii לחלה דתנן רבנן הסופ' והדו' והאיס' כלם פטו' מן החלה: וחלות

[^153]
## (Leaf 12 , recto.)

 אבל לעינין פסח לחם עני אמ' רחם' והני בלחון לאו לאו לחם אינון: xxix וישטׁאל' מהו לאפות בפורני ובכירה ובכל דבר "שאופּין בו במקום
 5 בלל וה יהיה בידבם כל שממיקין תחתיו הו עליו ואחר כך מדביקץ







 דכתיבא אף על גב דלא אחזיק ור' שמ' בן נמ' סבר או אחזיק צ








[^154]
## (Leaf i2, verso.)

 קטנה ופלג מנחה למה נאמרו² לערב הפטח או לעו לערב יום הבפ' או לשבתות

וימ' טוב': תחלת מה שאממ' חכמ' לעינין תמיד שלבין העי הערבים
ופטח זה עם זה דכתיב בתמיר ואת הבבש השני תעשׁה ביץ

ולהקדים תמיד לפסח : ושניצו תמיר נשחט וכו'3 מתג' וכי החוא גמרא דראּשיה דתמיד: ובא ללמדינו שמשש שעות ומות ומחצה
 וכיון שישחטו בשש ומחצה פסול: באה בראיתא זו ללמדינו א

 xxxill



15 הרבה בלומר ש̌ערץi4 לא שבעתי שאומר ואכלת ושבעתת : אמ' רב נח' עדי כפנא תוב: עדי פירשו זוה : אמ' רב נחמן זה הוֹעבון לעולם
 xxxiv והיתם קדוש' אילו מים אחרונים וכו' ${ }^{6}$ כך הלכה או או לא א : עכשו

 טעכב לֹ ואמ' ולית הילבתא בכל הני שמעע' הילא בי הא דאמ' רב

${ }^{2}$ Berakot, 26 b. ${ }^{3}$ Pesahim, Mishnah, V, I; Gemara, ibid., 58 a.
${ }^{4}$ Superlinear vocalization.
${ }^{5}$ Berakot, 42 a, top; read רב הונא ; comp. 'Aruk, s.v. כעך.
${ }^{6}$ Berakot, 53 b, end. $\quad{ }^{7}=$ כרכיצר ; Berakot, 42 a.
${ }^{8}$ Comp. introductory note.

## (Leaf i3, recto.)


 שxxyv
 5 ערום נקבר ערום אילא גוללו במטפהח ישלו ואו ואם תאמר נכנסת



 סו ויישם ועל ער ויהי בימי אחת צישורויש זהו למפרע: סירגון כנון שיקראה
 ויאמר מומוכן ועיכב וקרא עד ויאמר המן למלך עיכב : צויהא על הסדר קראה אילא חתיכות חתיבות בי דקאטמ' לא לא הוה ידעי רבנן

15 באמת ישלה כגון מצות וחקים ומישצטים ישבה : ובהי לה אמוחה זי מצות חנוכה ער שתבלה רגל מן השישוק": בני אדם עובריך ושבבין ברגליהן ב׳ דכתי' רגלי הגברים: והתחלתה בי ער עדביתהו



 כביא הדר מדליק לה אלמא זקוק לה והיוב' דרב דונא לא דאו
$1=$ N. 2 Megillah, $32 a$, end.
${ }^{3}$ Our texts read האורו; comp. introductory note.
${ }^{4}$ Megillah, Mishnah, II, I ; Gemara, ibid., 17 a. ${ }^{5}$ Megillah, 18 a.
${ }^{6}$ Ibid., 16 b. $\quad{ }^{7}$ Ibid., 19 b. ${ }^{8}$ Shabbat, 21 b. ${ }^{9}$ Ibid., 23 b.
 . אין אסור

## (Leaf i3, verso.)

לא אדליק עד שתכלה רגל מן השוק מדליק או נמי לשיעורא דהיכא
 תxxix מיתאחרין אחר כל בני אדם וכשבאין מלקטין תרמדי עצים למי בי בי בי 5 שהן אצמון 4 וטפלהון דלא אפשישר למזבן ציבי ותרמדי בחינם :
 בשמן יוצאין כולם בנר אחת מדנר שיש לה שתי פיות עולה לשני בני אדם ומדר' חונא מילא קערה שמן וכו'כ ומדר' זורא מראש הוה משת לתחפתנה


 בין דחיטי ובין דתמרים בין דצמוקין כיון דמירמא רמו למו ליה ליה
 14 וחיה ברי לא נישתי מיניה: ואיה וארינן לאו משום דאסיר אילא




 20 ומתחברין עם מיוחםין וטובים ומתרחקין מן הפגומין וכיוֹ שנגנז תשיש כוחן וכהה מאור עיניהם שלא היו יודעין באיזו משפחה ידבקו ואפילו הן עצמן לא היו יודעין מה היה בהן והיו

1 = ועד"ין. ${ }^{2}$ Shabbat, 2I b. It cannot be determined whether the correct reading is הרמרא. or הרמרא.

4 Read אינון.
7 Read בשותפוח.
10 Arab. 家, a beverage made of barley.
${ }^{5}$ Shabbat, 23 b .
${ }^{8}$ Shabbat, 2r b.
y.
${ }^{6}$ Ibid., 23 a.
$9{ }^{\prime}$ Abodah Zarah, 3r b.
${ }^{11}$ Pesalim, 62 b.
(Leaf 14, recto.)






 רוֹממוֹתה ובגובהה ובגבורחה ובעוחה ובעוצמה ובעימשילֹחה



 "המעולם לא ראינו עגלה בדרום ועקרב בנצון אלבא גלגל קבוע

 וסדנה וציצרצה עוומדיץ במקומן וקימו' לן הילב' בבתראי": ועוד

 גילגלא לדוכ' ושיקלת לה אלמא גלגל חוזר : ובין חבמי בובי 20 אומות העולם אומ' ביום חמה טהללבת וכו' 'יבּו הלבה בחבם' אומו' הע' דאמ' רבי נראין דבריהם שביום עינות 12 צוננין ובלילה


[^155]
## (Leaf 14, verso.)

 במים בט' באב כדרך שאטור ביום הכפר'1 הלכה היא ובך אגו עושיץ אילא דוקא בלא ידיו מלוכלבות בטיט ובצואה ושלא בשט בשעה שיוצא מבית
 5 שאשמרו אסור לרחו"; מקצת גופו ככל גופו אם היו ידיו מלכלות
 ברדריא מֹחוי רב יהודה כמנגדנא
 ב ו 10 פחונה במקרש להבריו לכהנים בתחלת היום בהשכמה

 פיר"מרדכי



 על מעשה לחם הפנים בית אבטיצים על מעשה קטרת אלעזר הפרכה פנחם המלבוש: ושנו חכמ' ${ }^{9}$ גביני ברוז מה היה אוטו' עמודו כהנים לעבודתכם לוים לדוכנם ישי למעמדכם והיה קוּ קולו

 ג' מילין ומרבר היה בין מרבר ירוּש' למרבר צוק בלומר הרירי בין שני

[^156]

APPENDIX


## APPENDIX

## XXXIX-XLVII

This appendix contains, either in their entirety or in part, nine fragments (XXXIX-XLVII) of the Sheëltot and the Halaliot Gedolot, belonging to the Taylor-Schechter Collection. Their important place in the study of the Halakic literature of the Geonim is demonstrated in the first volume of this work, pp. 91-2 and 108-9.

XXXIX contains a single leaf, vellum, the first twelve lines of which are given. The rest of the fragment is identical with the beginning of Sheëlte IV in the editions. The portion reproduced here is closely connected with the end of Sheëlta III in the editions. Both deal with the question whether הליח is more important than הכנסת כלה . Our text of the Sheëltot has preserved nothing of the material treated in the present fragment, and, as the latter also is incomplete, it is not possible to determine the exact size of the Sheëlta.

XL consists of eight consecutive folios, and it contains the Derashah meant to be attached to Sheëltc XLIII, which, like all the Derceshot, is missing in the editions, and, besides, it contains a considerable portion of Sheëlt $\ell$ XLIV in a form differing essentially from the text as printed. Although the additions made by the fragments to what we possessed of the Sheëltot are almost entirely quotations from the Talmud, it was still thought well to reproduce the whole here, especially in view of its value for the text criticism of the Talmud.

XLI consists of two folios. The first twenty-five lines are the beginning of a Sheëlta, not preserved in our printed texts. To judge by the Halakic material in the piece now
rescued from oblivion, it was intended for the pericope תוריע, מצורע מחרי מות , מצות. Only so much of the fragment has been copied here as contains the Sheëltu. The rest consists of extracts from Halakic and Haggadic works, one piece being particularly interesting. Apparently, it belongs to the Tauna debe Eliyatue Rubbe and Zutta. and, differing from our version, as it does, it is of great importance in the study of this Midrash.

XLII contains two leaves, vellum, thirty-seven lines to a page. The part published here consists of the last thirteen lines of leaf 1 , recto, and the first thirteen lines of leaf 1 , verso. It is the end of the She:ltu belonging to the Pentateuch lesson :בורע. The rest of the fragment is in our printed texts.

XLIII is written on paper and contains six leaves, the last page blank; pp. 1-8 in neat square writing, while p. 9 is nearly cursive, and large; pp. 10-11, square writing. The first page is hackened and rubbed, and further mutilated by two holes. I have tried to supply the illegible and missing words. What is reproduced here corresponds to nine consecutive pages, containing a Yom Kippur sheillu. The last two pages are part of a l'iyyut, probably from an 'Aboduh for the Day of Atonement.

This sherlln is quite new, and it has a number of interesting points. I venture to call attention to some of them.

Leaf 1 , recto, line 7, a Haggadah is quoted from the Midrasle Tehillim. with the introductory words שימרים, plainly indicating that the author of the Sheellot had before him a Midrash on the Psalms arranged according to Secletim. The oldest authority known up to the present as having had access to such a Midrash was Rabbenu Nissim of Kairwan ${ }^{1}$, who lived three centuries after the author of the Sheëltot.

For the history of the liturgy, the Confession of Sin, on leaf 1 , recto, lines $26-9$, is extremely important.

[^157]Although badly mutilated, it can still be recognized as identical with the form occurring in Palestinian sources, and different from that in the Talmud Babli ${ }^{1}$. Yet one must guard against drawing the unwarranted inference, from this agreement between Rabbi Aha and the Palestinian sources, that he gave the preference to them. If there is any statement that can be made with certainty concerning Rabbi Aha, it is that it was his constant aim to establish the authority of the Babylonian Talmud as the court of highest resort. Our information about the liturgy of the Babylonian Jews of Geonic times is so inadequate that the utmost caution is required in dealing with whatever concerns it. The view, universally held ${ }^{2}$, that the 'Amidah, published by Professor Schechter in the J. Q. R., X, p. $65+$ et seq., is of Palestinian origin, becomes less certain when it is recalled that so late as the time of Rabbi Natronai (see above, p. 119, end) an 'Abodah commonly considered Palestinian was used in the Babylonian synagogues.

The reason given, on leaf r , verso, in. 8-it, for the choice of the Pentateuch passage read in the afternoon of the Day of Atonement ${ }^{3}$, is cited by Rabbi Abraham ben Nathan, of Lunel (2מחה, 61 a), as a "French tradition." It is not at all improbable that the old French Jewish scholars may have derived their tradition from this very Sheillta.

The source for the parable, leaf 3 , recto, II. $4-6$, is not known to me. Obviously, Rabbi Aha must have had it in his text of the Talmud, Sconhedrin, 99 a. In any event, it is the short, original form of the New Testament parable of the prodigal son.

XLIV is on paper, six consecutive leaves, square, black

[^158]writing. It contains a piece of the 2 . $ה$. There is very little new material of importance, but the arrangement is characteristic, differing widely from that of the printed texts of the ${ }^{2}$.

XLV, two leaves, vellum, square writing. Like the previous fragment, it contains a piece of the 2 "ה. Fol. 4 follows our printed text rather closely, but fol. a varies greatly from it. I have therefore copied only the latter portion of the fragment.

NLVI, one leaf, vellum, small square writing. It is a piece of the Mreluliol Kegubot of Rabhi Jehudai Gaon corresponding to that published hy Horowitz, in תישּת, I, pp. 15-16, but containing a considerable number of variant readings as compared with it.
XLVII. one leaf, vellum, thick, regular, square hlack hand. It seems to be an extract from a version of the essentially different from ours. With the exception of the first eleven lines, which are contained in 2 " $\boldsymbol{n}$, ed. Hildesheimer, 623 , it is not to be found in the 2 . . Notice especially that our fragment speaks of נטצ, and not of כרם רבעי, thus betraying itself as a lalestinian version, since it was only in Palestine that the prohibition against applied to all sorts of plantings, and not merely to vineyards ${ }^{1}$. The view that רבצי is to be huried in the cemetery is, moreover, in
 another Palestinian custom ${ }^{3}$.
${ }^{1}$ Comp. Ṭur, Yoreh Deah, 294, and 2 ' 7 , ed. Hildesheimer, 644.
${ }^{2}$ Comp. $2 " \pi$, 16 a ; ed. Hildesheimer, 643, and Sheëltot, C, I14, 116.
 editor "river" but " depth," by which the depth of the soil is meant.

## XXXIX.

אלא שממהרין לצועק יותר מהניצעק ${ }^{1}$ ברם צ׳ אפּלו . ... . . דיטריח ליה בכל מלי למכתב כתובה ומקמי דליעול להת אי אביו שלחתן אי אמה שלמלה וא . . .א קמיה תרחי מי .. . . . חדה מבעל בעילת מצוה וחדה מקבר שַׁבבא הינא מינֵ . . . . . 5 אם תמצי לומר בעילת מצוה עדיפה ובחר דבעיל קְבַּ ליד . . . . . בתר דקבר ליה לשבעת ימי משתה נוהג בראשה א׳ ד ד ....... ימי אבלות תא שמע ³ דתניה הרי שהיה פתו אפויה וֹט்ֹזֹז

 סו ופורש ואחר כך קובר את מתו נוהג שבעת ימי המשתחה וֹאֹזֹ
 ישינה בין הנשים יאין מונעין טכשיטין מן הכלה כל שלשים יוֹם יאלה תולדות נח

[^159]
## XL．

（Leaf 1 ，recto．）
כסופא ${ }^{1}$ הוא א׳ ליה בסבר עי מטי

קניא אשכחיה דקא טרח אווּ לא קני אשכֹזיה
 5 ודילמא אישל ．．אסמביה אווּו א׳ נמי לפבוחי אלא אמ＇רבינא א׳ ודא׳ קפּד אדמיה קני או ．．．．．．．．．．．．．．

 ס ז ．．．סבר רב פפא למימר רב בר שבא הוה ．．．．．．．．．．
 תם ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 55
 א אא׳תמם המוכר פירוח דקל לחבירו א׳ רב חו לעולם יכול לחור בו משבאו לעולם אינו נחבן א׳ אפּילו מ־״באו לעולם יכו

 מינ．

$\qquad$

[^160] אבק ריבית הוא ואין אבק ריבית יוצא בדיינין


- ........ .. . . .

5郎 . . . . . . . . . .位 . . . . . . אی איבא למימר דאיתטר קיצותא פלגי בה
. . . . . . . . ום ו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דאמרי עד חמש שנין אבילנא בלא נביתא הא וד ור . . . . . א אלא חמש שָׁנִים אבילנא בנביתא מיכן ואלך . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$$
\begin{aligned}
& \text {. . . . . . דכתב ליה ער חמש שני . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { שיעור זוֹי ומסתליק . . . . } \\
& \text { } \\
& \text {. . . . . . . . } \\
& \text {. . . . . . . . }
\end{aligned}
$$

${ }^{1}$ Baba Mez̧ia, 67 a. $\quad{ }^{2}$ Ibid., 67 b, top. ${ }^{3}=$ רמר
(Leaf 2, recto.)

בני גרמידי גרמידי וקא עילינן בשוקא . . .... . . זומרתא א׳ אית ליה שרי ואילא אסִיר פשיטא פָ . . . . . דתימא כיון דמיטלא קא רבי עד שיבא בני א . . ר שׁא . . . 5 מפחח דמי קמשי' ל' חניא נמי הכי היה לך: לח לחלוב את עיזו ולגוו, את רחיליו ולדרות את בורתו מצאו חבירו ואמ'

 קא רב"., . שפּר דמי ודא תניא כך וכך אסור אמרי הבי


 אی" בעל חוב גובה ממנו והבכור נוטל בה פי שנים וא"ן השביעית משמטתה וא׳ מר ווטרא האי משכנתא



מוכר קנה לוקח רב אמ' לא צנריך למיקנא מיגיה רב
 למקנא מיניה א׳ אוּיל ואיתי אוח לא אביל איקיל ואיתי
 אכיל . . . ב כהנא ורב אשי לא אכמל בנכיתא רבינא אכיל אמ . . ווטרא מאי טעמה מן דאםמ' אביל מידי דחוה אישדה אחווה שדה אחוזה לאו אף על גב דהוה פירב שי ועי טובא פריק" להו בארבעה הכא נמי לא ציצה וּא׳ טעמ'

[^161](Leaf 2, verso.)
. . . .... -•שדה אחוזה הקדש הוא ורחמנא אוקמיה אפּיריום . . . הכא הלואה הוא מתחזייאת כרבית א׳ רב אוּשי אמרו לי א' רבא לית הילכתא לא בטו כורשי 5 דפאפוני ולא כשטרי דמחוזנאי דוקפי רווהא אקרנא וכתבי אשטרא מי יימא בר אמימר דהוי רווחא אליה² מר לרב אשי אבא עביד הבי כי אתו מהימן וא' ליה הא תינא ${ }^{3}$ כל זמן דאי עאיתיה
 וז הוה כשגגה היוצא מפני השליט ונח נפשיה דאמימר לא כחבירי דנרשאی דכתבי הכי
 אימת קני דליקני דכתבין הבי קנינא מיניה
 55 שפּר דאמי כדי שלא תנעול דלת בפני לוין ולאו מילתא היא: שכר שכר ולא יתן לו מעות ליקח לוֹ פירות למחצה
 את התורנגלין למחצה שכר אין שמין עגלין וסיחין 20
 שנהגו לעלות שכר כתף לשעות מעלין אין

[^162](Leaf 3, recto.)



מיניה עד האידנא: וצריבנא אי אשמיענן חנוני משום
דלית ליה טירחה אבל לוקח לו פירות אבל חנוני דלית ליה"ּ".
 הוא 'שכּרו בין בטירובה ב'ן מועטת דברי ר' טאיר ר' יהודה אוֹ אפּלו לא טבל עמו אלא בציר אבּילו לא אבל עמו אל אלא



 מפני שהן גוזות שוטפות ומורטות ואת התרנגולת מפני שהֵי עושָה תנא קמא בגי בוזה וחלב לא הוי שבר עמלו ומוונו בגיזה וחלב בולי עלמא לא פליגי בי כי פליגי


 משכרת אשׁה תָרנגנוֹלֶת לחברת בשני אפרוחין

 לה שכר עמלו ומזונו איכא בצים מוזרות : ר' אליעזר

מאגורניא הוה ליה ההוא ארישא דהוה יהיב ליה ציז וחבין ליה דינה ${ }^{6}$ ופטים ליה כי פליג לה בחרה הוה יהיב ליה רשא בשכר עמלו ומווני אמרה ליה 25 דביתהו האי דלא פליג לך באליתה מישום דלא יה יהבת

[^163](Leaf 3, verso.)
. . ליה הב לי רִשא דניפליג א׳ ליה לאו בעד

האידנא זוּי הוו מיתחזי כרבית השתא זוואי ודבוך2 שותפי אגן והאי קא טרחת בדידך קא שעיוֹי

5 טרחת אי משום פללגא דידי סתם אֵרשא
 שדונו צארעֵא: שמין ³ פרה וחמור וכל דבר לעשוח ואוכל למחצה שכר מקום שנהגו לחלוק בולדות יחלוקו לגדל יגדילו רבן שממ' בן גמ' או' oו שממין עגל עם אמו ושׂח עם אמו ומפרין על שדהו ואינו חושש משם ריבית: חנו רבנן4 השָׁם בהמה לחבֵירו ער מתי חייב לטפל בהמה בולדות סומכוס אומ' בולדות שְׁמוֹנָה עשר חודש בגדרות כ וךָ חודש ואם בא לחלוק 51 בתוך זמנו חִבֵו מעכב עליי אבל אינו דוֹמה טטפולה שלשנה זו לטיפולה שלשנה אחרת תניא אידך השם בהמה לחברו עד מתי ליטפל בולדות בדקה ל ל ים בגסה ל צ יום ר' יוסה

שטינה
20 מרובה מאי מפבי שטיפו' מרוֹ תנא מפני דקות מיכן ואלך נוטל מחצה שלו וחצי מחצה

${ }^{1}$ Baba Mezaia, 69 a. Gemara, ibid., 69 b .<br>${ }^{2}$ ? ${ }^{3}$ ? Mishnah, Baba Mezia, V, 5 ;<br>${ }^{4}$ Baba Mezia, 69a.

## (Leaf 4, recto.)

> שלחברו¹ רב מנשׁא גוריא ישקא . . . . . . ה
 א' ליה מאן פלג לך ועוד מקום שנחגו לגדל דויא ויהני מקום שנהגו לגדל יגדילו הנהו תרי בותאי דהוה כהו



 איבעי ליה לאודועיה ווזי מי איכא סאבי מי מי איכא


 בישי ובישי טבי טבי ותקלי תקלי וטבי לא רב חמוה
 I5 ${ }_{5}$
 לומר הדרא בעינה מרה ידיצ פחתה זוזה לא לא יךיע פחתה א׳ רבא שךי ליה לאיניש למיחן לחבריה
 20 אמרחה תורה אלא רבית' הבאה מלווה למלוה א' צבא לא

 בהאי ריביתה מאי טע' לא אסרה תורה אלא ריבית
（Leaf 4，verso．）
מו．．．．מלוה¹ הכא שבר אמירה הוא מפרי＇על אחר ואינו חושש משום ריבית：תגו רבנן כיצד מפרין על שדהו השציר לו שדה בעשרים פור בשנה אמר לו תן לי מאתים זוּ ופַּרְנְםה ואַּנִּ







 ששׁת מאי טע׳ קא שתיק ליה רב לָא שִִִׁיעָה



 עשׁׁאָה ברָּמִים מחיים אבל עשׁאה ברָּמים לאחר
 20 נהוג33 בני כפרי אגרא בשעת משיבה פגי פגרא בשעת שבירה מידי במנהגא תליא מילתא אלא משום
ローロッジッ
טתניתא איפכה תניא א׳ רב ענן א׳ שמואל טָעוֹת מותר להלווחן בריבית א׳ ליה רב נחמן לרב עען משום
 25 ניזיל בתר שבקיהו • אליה ！ִ גוּקָּ דעובדא

[^164](Leaf 5, recto.)
 והוה מר שמואל תקיל ויהיב ותקיל ושקיל שקי . . . . . . ה
 לא אגרא א׳ ליה כהאי גונא נמי אהּללו • בדיקנני נמי שרי 5 מאא טע' ביָּן דקביל עליה פחתיה נחשאם בכשה
 מותר להלוותן קרוב לשבד ורחוק להפסד:
 בוכרא בעאניה מחיב לחקרושיה לקמי שמיאו שמנ סו קדש לי בל בבור בממן שבית המקדש ק״ים בי תם
 ובשרו נאבל לכהנים ובי בעל מום הוא נאבל למה לתנים במומן דב' ובשירם יהיה לך אחד תם ואחר בעל מום בומן
 515 שיפול בו מום ונאכל לכהנים: ואפור למשרוא מומאה בקרשב ער דנםּל ביה ממֵילַה שנ' וכל מום לא יהיה בו איקרא


 מומא אשי 20 אמ' מום ואמ' כל מום: וא׳ ע' גב דמחיליד ביה למשחטיה ער דמחוי ליה לחבם ודעבר ושחט לא חזינא ליה למומן לאחר שחיטה אלא אסרינן ליה ביתה" מהור השוחט את הבצור ומראה את מומו ר' יהודה
(Leaf 5, verso.)

 עלמא לא פליגי דאסרי כפליגי במומין שבגוף מר

 היל' כר' יהודה בהא כר' מאאר דא׳ רב נחמן א׳ שמואל האל היל בר' מאיר בגירותיו ואפילו מומחה דאית ליה בוּ רור ואית ביה מומא לא חזי הוא לנפשיה אלא צות צריך לאחזוייה1 לאחרי . . . דתניא כל הבבורות אדם רואה oו חיץ מבכור עצמו: ברם: אלו בכור דאיתליד ביה מומא ביומא טבא מה הוא לאחווייה לחבם ביומא טבא ומשחטיה ומיכליה מי אית ביה משום מוקצה אילא מי אמרינן כיון דלא מישתרו ${ }^{2}$ מוקצה הוא אی דילמא מדאית בדעתיה דהשתא נפל ביה מומא לא 55 משום

מומא דמובהק וידעי דמישתרי עילויה מי אית ביה

 ָָָָָם אלא מוקצה הוא מיפלג פליגי בה ר' יחודה ור' שימעעו 20 דר' יהורה א׳ לא הואי מוקצה כהאי גונא וא' ע' גב דר' יהורח מחמר במוקצה הוא² דהא דעתיה עליה ור' שמעון אמ' בהאי גונא הואי מוקצה וא' ע׳ גב דר' שמעון, שרי מוקצה בעלמָ הכא אסר דא׳ מי יימא דמדרקיק

[^165](Leaf 6, recto.)
 אוֹ ירד מומחא ויראה אם יש בו מום יעלה וי. . . . . . .
 יום טוב הינו מן המוכן היל' כר' יהוד' אי כר' שמועוֹא בריך

 ר' אמי שפיר עבד דלא חוי ודא ר' אמי גופה דוא דוא ראו היכא דחוייה מאתמול הוה ולא קביל ביה שהדי דלאו
 סו ליה שהדי למחר לית ביה מוקצא כי החוא דא׳ קמיה דרבא לאחוןיי בוכרא אפניא דמעלי יומא5 והוה קא
 למחר ואיתי ליה שהדי דלאו אית ${ }^{\circ}$ רמה ביה למומיה



 אלא שלא יעשה בו מום בוליה: אינמי: ברם: אیילו ישל

 כהנים הוא דחשו ליה רבנן כיון רבולחו במורות לדלחון
 מומה גבי יש' לא חשו להו רבנן חש' דאיתמר א׳ רב חמדא או

[^166](Leaf 6, verso.)
. . . . . . . רב קטינא טפק בכור יש' צריך שנים מן



 חשדין מי מעיר עליו וכי תימא הבי נמי לר' מאיר ביו
 פטור מּן המתנות ור' מאיר מחייב אלא לאו שמע מע מינה לא חשו להו רבנן שמע מינה: ${ }^{1}$ דרשא: דר על על אילו מומין
 מן העור נסדקה א'ע'פ' שלא חסרה נקבה מלא כרשינה או שיבשה איזו היא יבשה כל שתחינקב ואינה מוּציאה טיפת דם ר' ינסי בן משולם או' יבישה שנסדק

 תבלול לבן הפוסק בסירה ונכנם בשחור ונכנם


ר' חנניה בן אנטיגנם אר בוּדקין אתו דָ פעממ' בתוך 20 לח ויבש שלשלחיץ או שאבל את היבש ואחר בך אכל את הלח אינו מום עד שיאכל את היבש אחר

[^167]（Leaf 7，recto．）
 שנפגמה שנסדקח חוטיו חחיצונות שנפגמו ו י．．．．．．．ממו
 המתאימות ולגנים אבל לא אֶּ הָ המתהּימות ：נפנם ；הובן והעריה שלגקבה ובמקו ．．．．．נפנם הונב מן


 ת

 והתור ר＇עקי ואסר ר＇יוחנן ב；נורי：בעל חמשש רגלים
 ：吕 ה
 שגגלגל עינו עגול בשלאדם ופּיו דומה לשלחזיר
 א
 זה מום און הגדי שהיתה בפולה אמ＇חב＇בזמן

[^168]
## (Leaf 7, verso.)

מום
 ושי ר' חנפיה בן גמל' א' צעב דגרי שהיא דומה דוה לחזיר בה שלוש הליות הרי זה מום ר' חנציה בן אנטגנם אומ'



אוני אחת גדולה ואחת קטנה במראה אבל לא במידה ר' יהודה או' ואהת מביציו גדולה כשתים בחברתה ולא הודו לו חכמ'. . . זנב העגל שאינה מגעת ל . . . קוב . . ..... . בל מרבית עגלים כן
 אמרו ר' חנניה בן אנטיגנם אומ' בערקוב שבאזציצ

הירך על אילו מומין שוחטיץ את הבמור ופסולי המוקרשיץ נשחטין עליהן: אילו שצין שוחטטין עליהן לא במקדש ולא במדינה חברבר והמים ו5 שאינן קבועין חטיו הפנימיות שנפגמו ושנצממם ובעל גרב ובעל יבולת ובעל
 עבירה ושהמיח האדם וטו . . ום ואנדרגינם לא במקדש ולא במדינה ר' ישמעאל או׳ איאן מום סב גדול מזה וחכ' אומ' אינו בכור אלאו א . . גוֹ ונעבד

מי שאאינו מומחה וראה את הבבור ומשחט על פיו הרי זה יקבר וישלם מביתו: דן את הדין ויכה אח החייב וחייב את
(Leaf 8, recto.)
הזבאי וטימא את הטהור וטיהר את בת ........ שעשהה עשוי וישלם מביתו אם היה בית דין

 ב לדיליה כדתנן הכהנים והלוים והע . . . ם המסייעים אתה הרועים ובית הגרנות ובית הטבחין אין נותנין להן תרומה ומעשרות . . . שכרן ואם עשו בו כן חילילו ועליהן הכת' או' וישחחם ברית הלוי אמ' י׳ צב' ואוט' לא חתללו ולא
 סו תמו' ומישקליה ${ }^{4}$ נמי בדהנך יומי ראבור . . . . . . . . ביה בעלים לא עא ער כמה יש' חייבין לטפל בבכור
 ואם אמו' לו כהן בתוך זמן הזה חנהו לי ואל ישמע לו
 55 המ . . . . . . . . . . בית הגרגות: ברם: מה . . . . . . . . . . ליה


ומזבין ליה והויה ליה בכהן המטיע אילא חשינן: בידך דרשם 20 מום . . . . . . . . נאמנין על מומי מעעשר בכור

 עשרים ושלשה לא ישחוט אלא על פל פי מומחא : ........ .. . . את הבבור ומברו ונודע ער שלא . . .

[^169]
## (Leaf 8, verso.)

הדמים

7
מי. . שלא . . . . בל . . . . . . בר יחור להם את הדמים שלא אכלו , ....... . לו את הבשר ראחו . . יחזיר לחו את הדמים ם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הדעיר לחמ

לחה את . . . מים מכר . . . א לגים אוֹ הט . . . . . . . למלבים ישלמו ל. דמי טריפה . . . הלוקח בהמה מ. . חת . . הו . . . . . . .
. . . דע אם ביכירה ואם לא ביצירה ר' ישמעאל אוֹ עז בת עצנה ב. . . . . . . . לכחן מיכן ואלף ספק רחל בת שחים סו בודאי ל . ..... מיבן והלך ספק פרה וחם ... בני שלוש
בודאי לכחהן מיכן והלך ספק אג לו ר' עקיבא אילו בולד בלבד בהשה נפטרת היה כדבריד אלא אמרו טימן . .. . לד בהחמָה דקה טינוּ ובנסה שעילח ובאשה . . שפיר ........ . ה זה הכלל בל שידוע שביכירה . . ז באן לבחן בלום

 . . דם הרי ז תיקבר וניטרחה מן הבורה רבן שמ' ב'........ הלוקח בהמה מניקח מן הניו איון . . . . . . . . מא בנה של אחרת היה נבנם לחוך עדרו וראה . . . . ב. ... . . . 20 מניקוח ואת שאיקן מבכרות אינו חושט ...........

 בקום לקופים מיבן ומיבן ותולש את השע . . . .





[^170]
# XLII. 

(Recto.)
25 ברם אילו איתתא רחזיא דמא מחמת ת'שמיש לדם נידה מדמינן



 03 ובאיזה צד בודקת עצמה מביאה ישצופירית שצּיה חלוק ומנחת מוך על בל





 ותבדוק עצזה בביאה יیלבעל שלבעל ישלישי + אמ' ליה לפי שמוּ כל כחות

## (Virso.)

 דרבי אמרה ליה רבי לאבדן קום בצתה נפל מבנה בחרדת דם אם אם רבי . .

 5
 ברם אילו מאן דינפק לאודחה ביוטי טהרה והדר את אה ביוטי טהרה



 ודרב חונא בריה דרב יהוּשׂ כי אתֹ רבנן מיבי רב ביומי טהרה מ״ צריכיץ לבו אחרי מות בדיקה ואמרן לא

| ${ }^{1}$ Niddah, 65 b, end. | 2 = | Explanation of אשגורי משגר. |
| :---: | :---: | :---: |
| - Text corrupt. | Our texts, רימח. | ${ }^{6}$ Read טהרד. ${ }^{7}$ Comp. |
| Niduah, 66 a , end. | ${ }^{8}$ Nidduh, 12 b , top. |  |

## XLIII.

(Leaf i, recto.)

 וחטאה בשׂׂל' שהיה מתודה ע . . . . דוכות ו . . . . . . . . . . . . . . המורדים באילו הן שגנות לפניו וחכמ' א א . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . 5
 וסדרי שמיֵּם מספרים כבוד אל . . . לוב ה . . . . . א
 ריבונו של עולם את אלה רב רב ואטא חוב חובי רבוֹבין
 למען שמך י׳' וסלחת לעוני בי רב הוא וא ומתביעי לן לצלויי במעלי יומא דכפורי בתפלת מנוח מחה ומימר אתה יודע רוי עולם ותעלומות סתרי בל בל בל חי אחר תפללתו מקמי דיאתיב בסעודתא
 ולא יאכיל לאיודוע ${ }^{8}$ דתנו רבבן מפצות וידוי מוי ערב

 בסעודה ואף על פי שהתודה קודם שיאבל וישתה 20 קלקלה בסעודה ואה על פי שהתודה ערב מו פו . . . .
 יתודה במֹנחה במנחה יֹֹוֹדֹה בנעילה וֹהּלֹן
 באמצע והיב . . . . . . . . . . . . 25






[^171]
## (Leaf i, verso.)

 צֹריך שיתודה עליהם יום הכפורים אחר וֹאּם שנה בהם צּריך שית שודה עליהם יום הכפורים אחר וֹאם לא אֹא שנה בהם והתודה כ עליהם יום הכפורים אחר עליו הכת' אומ' כבלذ שב על קיאו ר' אליעזר ב; יעקב אומ'
 אדע וֹחטאתי נגדי תמיד ולמה תיקנו חכמי

לקדות בעריות ביום הכפורים שמה חם וער oו ושלום נבשל ארם באחת מהם ישמע ויהרהר ויעשי ת תשובה אילא מה מה אני מקיים כבלב שב על ק׳או זה שעעבר עבירה ושנה בה כדר' חונא דאממ' רב חונא כיון שוּ שעבר אדם עבירה וענה בה הותרה לו הוה הותרה לי
 וצריך לפרוט את החטא שנ' ויע ויעשו להם


אינו צריך ש'נ' אוּרי נשוּי פּ פשע כסוי
 c2 זהב אמר משה לפגי הק' בר' הו' ריבונו של עולם לולם בשביל כסף וזהב שהרביתה להם לישראל לופל שבלו שפפתותיהם מלומר די הוא גרם להם להם
 אותו מעשה אילא כֹדי ליתן פחתחון פה וֹה
 להם ליראה אתי ולשמר את ול כל מצובותי כל הימים למען יטב להם ולבניהם לעולם
 פשע כסוי חטאה וכו' . . במ . . בשעעין ${ }^{3}$ לא
 ומישתא במעלי שמ . . . דתת' . . . . . . . . . אוייה ${ }^{4}$

[^172](Leaf 2 , recto.)
מדופתי ועניחם את נפשוחיכם בתשלה וכי בתשעה מתענין והלא בעשירי מתעין האלה לומר לד בל האוכל ושותה בתשצע מעלה עליו הכתוב באילו בתעה תשצעי חשי .. . 5 5 ועשירי ותינוק בן אחת עשרי שנה מחנבין לה ליה ב. .. צחת ${ }^{1}$ צי דתנן ${ }^{2}$ התינוקות אן מעעין אותן אבל מחנבין אוחן דרבב קודם לשנהה וקודים לשחים כדי ציהו רגילין במצוח והוונן בה׳ קדם לשחתם אמרת or מחתבין קודם לשנה מיבעיא ליה אמ' רב
חיסדא הא בנרי הא בחולה וכאי צד ממתנין אותן היה רגיל לאבל בשתי שעות מאמילין אותו בשלוי שעות בשלוש מאמיל, אותו בארבע ואי מחי 515 מחנבין אותן במד 5 ר' יאתקן דאמ' ר' ויתנן בן אחת עשרה שנה מזתבין אוחן לשעות בן עשרה שנה ויום אחד משלימין מדאר מדאוריתא בתינוקות בן שלוש עשרי שענה ויום אחד משלימין אותן בתינק 20 וקימא לן הלבתא כר' יחתן דאמ' בת שתים עשרה שנה ויום אחד משלימין מדאוריתא בתינקת בן שלש עשרה ויום אחד משלימין מדאוריתی בתינוק אמ' ר' שמעעון בן לקיש׳ ציר שעל גבי ירק מצטריף $25{ }_{2}{ }^{2}$ בנותבת ביום הבפורים . . מא את על גב דמשקה הוה כיון דמיתנשר בה אוכלא מי אוכלא דאמי האומר " אתטא וֹאשוב אחטא

 יום הכשורים

[^173](Leaf 2, verso.)
טכפר ${ }^{1}$ עבירות שבין אדם למקום יום
הכבפורים מכפר שבינו וביץ חבירו אין



 מבפר היה ר' מאיר אומר ³ גדולה תעובובה שבשביל יחיד שעשה חשובה מוחלין לו לו

 בעלי תשובה אמ' רב יהודה אמ' רב כל כל שבא דבר עבירה בידו פעם ראֹשונה ושנייה וניצל הימנה מחוי רב יהודה באו בות בוּ רוה אשה באותו מקום באותו פרק רבי יהודה


 מפורסם רב חסדא בר טוביה אמו' רב כאוֹ בעבירות שבין אדם לחבירו כאן בעבירות 20 אומר ארם עוֹבר עבירה פעם ראשוּנה מוחלין לרש . . וח ${ }^{\circ}$ טוחלין לו שלישי

 25 אלה ימעל אל פעמים שלוש עם גבר מאי ואומר ובי הּימא הני קילי בציבור אבל
ביחיר לא אמו' ר' הייה בר בר אבא אמו' ר' יוחתן ${ }^{7}$ כל
 תשובה אבל צדיקים גבורים עי"ן לא רֹאתה לעה

[^174](Leaf 3, recto.)
 מקום שבעלי חשובה עומדין א׳ּן צדיקים . . . . גמורים עומדים והיאך והיאך דומים בעלי תשובה למלך שהיו לא שני בנים אחד הלך בטוב ל.....
 ולקרוב מאי רחוק מדבר עבירה מעיקרה כיהא דר' חנינא² דאמטר' חנינה מאא קראה ברוכו3 י׳' מלאבּו גבור' כח עשי די דברו לשמוע בקול דברו וכנין ר' צדוק וחביריי תבעתיא oו ההאی מטרניתא אמר לה חלש לי ליבאי ולא ולא מצינא איכא מידי דניכול אמרה ליה איכא דבר טמא אמר לה מאן דעאביד הא אכיל הא שגרא תנורא סליק ויתוב בגיוה אמרא ליה מאי האי״ אמר לה מן דעביד הא 515 נאפיל בהא מוטב בעולם הזה ולא לעילם הבא׳ ${ }^{4}$ אמרא ליה אי הוה ידעאגא בולי הא" לא הוה מצערנא לך היבי זי דאמי בעלי תשובה אמו' רב רב יהודה אמ' רב כל שבא דבר עבירה לידו פעם ראשונה וגיצל הימנו מחוי רב יהודה באותה 00 שהן אומרין אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנתנו אילו חסידים ואנשי מעשה ויש מהן אומרין אשרי זקנתינו שכיפרה על ילדוחינו אילו בעלי תשובה אیלו ואילו אומרין אשרי 25 מי שלא חטא ומי שחטא ימחל לו אמר'7 יוסי בר חנינא בל המקניט את חבירו אפּילו בדברים צריך לפּיםו שנּ' בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפּך נוקשת באמרי פיד

${ }^{2}$ Kiddushin, 40 a. בורכו ${ }^{3}$ ? The spelling of , for Kamez is found elsewhere ; comp., for instance, below, p. 388, line 2, דמָּר = דמור.
${ }^{4}$ From המגא-מוטב not in our text of the Talmud; after a word or two are missing; read מוטב שאשירף or something like it, and comp. Babro Mezia, 59 a : ... שיפיל עצמ.

[^175](Leaf 3, verso.)
زלכדת באמרי פיך עשה זאת אפּוא בני והנצל
ذי בֹאֹת בכף רעך ליך התרפם ורחב רע רעך אמר'
 שُלֹֹֹن שלוש בני אדם שנ' ישר על אנשים 5 ויאבר חטאתי וישר העביתי ${ }^{1}$ ולא שוּ שוה לי אמר רב יוסף אמו"ר אבהו מביא עשורה בני

 בר חנינא כל המבקש מחילה מחבירו אל סו יבקשי ממנו יתיר משלושה פעממים שנג בה תאמרו ליוסף אנה שא נה פשעע אחיך ודטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נה וג' וג'
 אברהם אל האלהים וירפּא אלהים וג' אפיל ולי 5
שייבקיש הימנו ועתה השב אוּשת האיש בי בי בביא הוא תניא נמי דאמבי כל אילו שאמרו דמי צער בושת אבל דמי צער עצמו אפו פהילו
 0 20 יבקש הימנו אמ' ראבאה כל כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעעיו שגנ'
 עון למי שהא עובר על פּשישע דאג מפיים ליה מפיים ליה הא לא מפ״ים ליה
${ }^{1}$ Read ${ }^{2} \quad{ }^{2}$ Babal Kama, 92 b ; our texts differ essentially from the reading of the fragment. ${ }^{3}$ Rosh hu-Shanah, 17 a. ${ }^{4}$ Read ${ }^{2}$.

## (Leaf 4, recto.)

לא קאים בלא תקום ולא תטור בהדי . . . . . כמוש וכת' מי אל כמוך נושא עוּ למי ¹ נושא
עון למי שהוהא עובר על פשע לשאריה

 צדיק ולבסוּ חסיד ר' אלערר ראמי כת' ולך ״׳ חסד ב׳ אתה חשלם לאיש כמעשחו כתחלה עי אתה חשלם לאיש כמעשהו
 סו פניו ויקרא י״ את י״ וג' או אמ' ר' יותנן אלמלי מקרא כחוב אי אפשר לאמרו מלמד
 לפני עשה כסדר הזה ואני מוחל להם על כל עוניתיהם אמי הוא קדם שיחטא אדם 55 ואני דוא לאחר שיחטא אדם ועושה
תשובה אל רחום וחנון ארך אפּים ורב חסד ואמת אמ' ריב יהורה ברית כרותה לשלוש עשרה מידות שאהין חוזרות ריקם שנ' ויאמר הנה אגבי כרת ברית אמ' ר'
20 בנאנאל בר בוננא אמ' ר' שממעון חסירא² כל תענית ציבור שאין מחענין בה
פושעי ישראל אינה חענית ותניאב על מל מה מה תשובה מכפרת על עשה ועל לא תעשׂה ועל מה תשובה תולה ויום
25 הכפורים מכפר על כריחות ועל מיתות
בית דין ועל לא תעשה גמור ؛ מנא לן דתניא ר' אליעזר הומ'

[^176](Leaf 4, verso.)
 אפשׁר לומר לא ינקה שכבר נאמר נקה באיאו צד מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשׁאיכן שבים על בל עבירות שבתורה

 לומר בפרחיסיא לא לא שנה מחיים ולא שנא לאחר מיחה לא מיכפר כלל אורי לנא לאחר מר לור מיחה אין מחי״ לא בא ברם צריך את מימר
 מקצח הגוף ואפלו פניו ידיו ורגליו מיו מילא אםם בן בכלים גנבים מלך והבלה מי שרי להח

למיסחה אפּיהוּ אולא מי אמרינן ביון
מחיבי בכל מילי דיושא דפיפורי בשאר 15 ד'למ'א׳3 דילמא כבור מלך וכל וכלה שאני מי

אמרינן אפּילו כיבוד דיום הבפוּרים
מהייב ברת ושיערו בכותבח ומן דאביל
חלב ודם ונוחר ופיגל וישאר איפורי
20 דכתיב בהו כברות ${ }^{2}$ שיעוריה בבכזית
פחות הא קא אמרינן דלא טיחויב ברת
איסורא אית בה ואם תמאצמא לומר

מדרבנין לה וכאר מושתבע דלא אכילמנה 5- ואביל איסורה בציר טבשיעור דביון
דספיקא הוא פחות מכזית דתואבות5

[^177](Leaf 5, recto.)

פהות מחחזית ${ }^{1}$ אםיר מוראוריתא הוה וֹספּקֹאּ דאוריתא ולחומרא ואו מדרבנן הוה ליה


דמיחיב איציש אהני חמשה עינויין
5 עילאוי אבילה וישתייה ורחיצמה וםיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה דכ' כי כל הנפש אטשר לא תענה בעצם היום הזה שמיחייב אינים2 ${ }^{2}$ אהצי חמשה עיגויין מיחייב או דילמאה על אםילה וששתייה בלבד מי
 כתיב בהו עיצוי הילבך אבולההן מיחייב כרחת או דילמטא ביון דכתי תעבו את נפשׁ
 אעינוי דאית ביה עיפוי נפש הוא דמחיב 15 ברת מאה נינהו אבילה ושתייה דאו לא
 לית בהו א׳בוד נפש הילכך לא מיחיב בריך שמיה דקב"הו • תא שמע דתנץ דטאת וֹאשם ודאי מכפרין מיתה ויום 20 הביבורים מבפרים עם התשובה התשוֹב̇הּ

 VIII, 8 ; Gemara, ibid., 85 b.

## XLIV.

(Leaf i, recto.)
שנ' איש איש אל כל שאה בש' כסו' במישמעה ¹ עונ' אלו מזונותיה

 בסו' ועו' לפום כסו' תן עונ' שלא תחת לה לה חרשין בימות לימת
 בשר שלא ינהג בה מנהג פרסיין שמשממשין מיטותיהן
 אלא אנה בבנדי והיא בבנדה יוציא ויתן כתובה: ואילוֹ


 אינה מבש' ואי' מיני' את בנה שלוש אוּ אינה מצעת את את
 לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה
 מלעשות מלאבה יוציא ויתן כתובה שהבטלה מביאה
 אימא בריחיא דידא מתניחין דלא כר' חיאיה דא׳ ר' ר' חייה היה אין אשׁה אלא ליופי וא'ן אשׁה אלא לבנים תאני ר' חייה 20 תינוק יונק והולך ער עישרין וארבעה חרש מיבן ואילך
${ }^{1}$ Fctubot, 47 b . ${ }^{3}$ Ketubot, $59 \mathrm{~b}-60 \mathrm{a}$.
${ }^{2}$ Ketubo', Mishnah, v, 5; Gemara, ibid., 59 b.
${ }^{4}$ Read
(Leaf i, verso.)
ביונק שקיץ דב' ר' אליעז' ר' יהושע או' אפילו ארבע חמש
 אמ' ר' יוסף הל' כר' יהושע : והיל' ${ }^{1}$ היא אמרה מניק ליה לבראי והוא אוּ משל לימנה אנא ליה ליה למניקתה 5 לדידה שמעינן: בעל אוֹ לה לה להיתתיה איניקי לברי למיך



 ום אבל בתר תלתא ירחי וודיי ידע לה לאימיה ולא צרי לוּ ולא בדיקא ומכפינן לה דמניקא ליה : והיבא וֹה דשביב ושי ושבק ממונא ולא פקיד ואית ליה בני ובנאתא מית וכי וכי בני בנאתא מן נכםי דשבק וכד מינסבן שקלן עיםור ניכ' ודוּ ודוא הוא דמיחאֹ בעידגא דאינסבן אی בעידנא דבגרן

 בסופא הוא דלא מחיאן ואי אנסבן ולא ולא מחיאן לית לית להו


 ובליות אחד אלמנה ואחד אילונית אם הביר בהן יש
${ }^{1}{ }^{2 \prime \prime} \pi, 7 \mathrm{I}$ b. ${ }^{2}{ }^{2 \prime} \pi, 7 \mathrm{I}$ d. ${ }^{3}$ Written over something else, and reading is doubtful; read מאי טיפם משום דאמריךן משום ב.
(Leaf 2, recto.)
 להן בלום ויכולה דיא שתח לאמר ער עכשיו לא לקית ליתי :


 יכול הוא לומר לה ער עכשיו לא ניתרפ צית צית : והיבא

 וֹאּל゙




 15



 20 לי עִ


אממ' רבי אמי היא נאמנת מאי טצ׳ אף על גב דאיכא למימר עיניה נתנה באחר אם איתיה דצפילא לא לא מחזקא נפשה בעקרתא דחישיץ. לה אחירים ולא נסבון לה: הוא אוּ אוא הפילה 1 והיא אמ' תלתה אפילי אמ' ר' ר' יצ׳ בר אלעו' הוה עובדא 5 ואמרין היא נאמנת ואף. על גב דאיכא למימר עיניה נתנה באחר א׳ לאו דאפילא תלתה לא הוה מחזקא נפשה בנפלין חיישין לה אחירין ולא נסבין לה: והיכא דלא שהח עשר ישנין ולית לה בני והיא אמרה מיניה הוא דאינו יורה בחץ והוא לא קים ליה: ואיל מולא הא oו דקאתני התם שמים בינו לבינה יעשו דרד בקשה
 משום דאמור רבנן מחבעי למעבד הכי הני מילי היבא דאינה באה מחמת טענה אבל באה מחמת טענה חצא ותיטול בתובה ואף על גב דבר אשונה"
 הבי: והיכה דלית ליה בני מינה וניהא ליה למנסב עילוה איתתה אחריתי אית ליה רשותא דאו ראב ראבא נושא ארן3 במה נשין על אצשתו והוא דאיפשר ליה למיקם


```
    * = N; the spelling with ; is frequently met with in the Genizalv
Fragments of the Yerushalmi; comp. also below, p. 390, line 5.
```

(Leaf 3, recto.)
בסיפוקיהו ואי מעבבא ליה לאו כל כמינה ואי
 ותנן המורדת על בעלה פוחתין לה מכחובתה שבעה דינרין בשבת ר' יהודה או' שבעה טורפריקין: ואי או
 תפּישא מידי לא יהבינן לה ומשהינן לה תריסר ירחי שטתא לית לה מוזי מבעל האי גמרא האו והי״דאנא
 במורדת ואף על גב דתפיםא מכחובתה מידעם קא טמקיקיק
 מילי במאי דכחב לה בעל אבל מאי דאיתואת מבית לות אבוהא בין חפשא ליה ובין לא תפשא כל מל מידי דאיתיה בעיניה דידה הוא ויהבינן לה והיבא דאתיאת ליה מקרקעי הדרין לדידה ואי איכא פירי 15 לחנך מקרקעי כל פירי דתלישי בה היא שעת הת דקאה יהיב לה גיטא כגון חוטי וחצרן תמרי וגורן בל דתליש דבעל הוא ובל מידי דמחובר בארעא דאכתי לא תליש אף על גב דבתר הבי סופיה לאיתלוש כיון דבהתיא שעתא דקא יהיב לה

[^178]
## (Leaf 3, verso.)

גֹיטא לא תלשינהו אינון דידה דת' רצ כ' שמע' או או מקום שייפה כוחו בכניסתה הורע כחו ביציאתה ומקום
 מן הקרקע בכניסתה שלה וביצ' שלו והני והמחוברין לקרקע 5 בכניסתה שלו וביצ' שלה והלכתין כר' שמע': והיכא דעיילא ליה שפחה וילרה אי בהמה וילדה הנך וולדת האוו לבעל ובהמה גופה ושפחחות גופיהו הדרין לדידוּ בידה:
 דתנו רב' וולד בהמת מלוג לבעל וולד שפחת מלוג כוג
 מלוג מה וולר בה' מלוג לבעל אף וולד שפחה מת מלוג נמי

והיכא דמיתאן הנך אמהאתא ובהמות דעות דעיילת ליה ואיכא וולדות דידה מוקמינן מן הנך וולדות 55 חד חד במקום אימיה יהבינן לה מנואי מדקא

 דאאשה ניהוי אי לא הייש למיתה אמפילו וולד בהמת
 0 ב לעולם חייש למיתה ושאני וולד בהמת מלוג היינו

## (Leaf 4, recto.)

עמה דהאוּ לבעל דאי נמי מיתא אימיה הא איכא
 אמ' חיישינן למיתה ומר' אמ' לאי לא היישינן למיתה אבל היכא דודאי מיתה בהמה או שיטפחה ואיכא
 אימיה ויהבינן לה וישארא שקיל להון בעל: ות ותג; נמי נפלול לה עברין וישפחות זקינים ימברו וילקה בהן קרקע והוא אוכל פּירות בוקינין הוא דפי לפליגי דלאו בני אולודי נינהו דאי מויתי בליא ליה ליה קרנט ו ו אבל ילדים דבני אולודי נינהו לדברי הבל לא יאי ימברו

 במקום אימיה ויהבינן לה ושהארא הויא לבעל :
 55 וכיסיויא ומאני תשממישתה כל מידי ראיתיה בעיניה
 להו לית לה לאפוקי מבעל מידי ואי עיילת ליה עוּ עוי
 דההוא עיסקא מן הנך צוּי דעיילת ליה אוּהיה ישקלה ליה ליה 0 ליה בעל

[^179]
## (Leaf 4, verso.)

ואי איתבילו להו כולהו ולא פש מיניהו מידי בההיא
 מידעם והגי מילי היכא דלא כתביתנהו עילויה בבתבתה שויתינהו עילויה צהּן ברזל ומשלים יתהון לה
 דקא מפיק לה כד אית ליה מקרקעי מגבינן כל דכתיב
 מבית אבוהא וקבליה עילויה ואם אמר תישבע דלא

 נדר בין בלא שבו' בין נקי נדר בין נקי שבו' בין מן

משבביעין אותה אבל מה אעצה שיאמ' חב' הבא ליפרע
 I5 הלב' כאבא שמו' ${ }_{5}$ חנוונית או שמינה אפוטרפיא הרי זה משביעה כל זמן שירצה לא הוש׳ חנוונית ולא מינה אפוט'
 פילכה ועל עיסתה : תנו רב' הרי זה לא לא פטר או את את
 אפוט' הרי זה משביעה כל זמן שירצה לא הושי'

[^180]first wrote

## (Leaf 5, recto.)

חנוונית ולא מינה אפוט' הרי זה אیינו יכול להשביעה
 משבביעה בל ומן שירצה שאין לך אּאוּה שלא נעשית אפוט' אפילו ישּצה אחת בחי בעלה על פללכה ועל עיפתה

 שתובעת כתובתה יערשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה ואמרינן הא ר' שממע' אהידא קא תא תני לה ומדחינן
 מרר' אליעז' ורבנן דר' שממע' טבר אהּ על גב דבוּ דהושיבה חנונית ומינה אפבוט' בעל בלל לא מוצי פמי מישביע
 ואין הבעל משביע אותה היכא דנם דעלא לגבי יורשין 5 חנוונית ומינה אפוט' לא מצֵי משביע אות ותה ואה על גב דרבנן ור' שמע' הוה ליה יחיד ורבין ואיבא לאו למימר היל' כרבנ; אלא מדקא קיימא דר' שטמע' כאבא

 דבתרה ותרצה לר' שמע' וכליקא שמעתא בולה

[^181]${ }^{2}$ Comp. above, p. 389, note a.

## (Leaf 5, verso.)

כדרב' פפא שמע' מיניה היל כר' שמע' דבעל בלל לא מצ׳י משביע לה לאשתו אלא יורשין דיליה לאחר מיתחו וסתם נמי מתניתין: ואילו נשבעין שלא בטענה

 לאשׁתו אשתבעי לי דלא גלת מידי מן ממונאי ולא אשכחן שבועה גבי אשה לבעל אלא גבי פוגמת בתובחה דתנן הפוגמת כהובתה לא תיפרע אלאה
בשבו' ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תיפ תיפרע סו אלא בשבו' מנכםין משועברין ומנכסי יתו' והנפרעת שלא בפניי לא תיפרע אלא בשבו': הפוגמת כתובחה ביצד היתה כתובתה אלף זו אמי לה התקבלת כתבתיך והיא או לא התקבלתי אלא מנה לא חיפרע אלא בשבו' ועד אחד מעידה שהיא פרוֹ עיצד אמ' לה התקבלת 55 בתו' והיא או לא התק' ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תיפרע אלא בשבו': מנכסין שעובדין ${ }^{1}$ ביצד מכר נכםיו לאחרין והיא ניפרעת מן הלקוחות לא חיפרע אלא בשבו' מנכסי יתו' כיצד מת והניח נכסיו לפני יתו' והיא ניפ' מן היתו' לא חיפרע אל אלא באי בשבועה : 20 ניפרעת ישלא בפ' לא תיפ' אלא בשבו': ר' שמע' או כל זמן

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 =משטובוּין } \\
& \text { 2 = } 2 \text { = }
\end{aligned}
$$

(Leaf 6, recto.)
אלא למפרע אבל לבא ישׁ לה מוזונות: והיל בעישוֹר נבםין בגרה אינה צריבה למחות נישאות איצ צמי צריכה למחות בגרה ונישאת צרי' למחות ואם לא לא מיחתה הפסירה: דהיכא ${ }^{1}$ דקא מיתזנה מניכםי האב אית לת לה לה לה


 עיש' ניכ' מאי טע' דאמרינן משום פימופא הא היא דלא

 בי; למזונות בין לפרנסה: מזונות מזו' האשה והבנות



 ניבםי לבנין דהוו ליך מיני הוה קאים חד בריה אמוּ ליה ליה ואנא לא בעינא ולא מידי אממ' ליה זיל קנה בחר מנהחין

 20 בנייא ר' אבהוא ור' הנניה פפּ ורי ור' יצחק נפּאהא דאי לאמרי לית חלק לטליא במקום בנייא וכן היל' הרוא גברא

?
${ }^{3}$ 2"т, 1 II b ; ed. Hildesheimer, 455.
${ }^{4}$ Read ${ }^{5}$ Read ${ }^{5}$ raim.
דא' ניב' לאתתהאי ולבניי אמ' ר' 'יוספ קניי פלנא לאי לאתחיה
 ולב' לאה' מחצה ולב' מח' והיל' קני פלנא : ההוא גברא

 כלאתא אבל אית ליה כלאתא לא שב שביק בלאתיה לוב ומשדר לבנאתיה והני מילי דנסיבן אבל לא נס נסיבן לא שבק בנאתיה ומשדר לכלתיה: ההוא גברא

 ניכ' קא אתי הוה לא קא קארי אני בניש לחד בִריה בניי
ולימשכה לברתיה במתנה קא אתי אמ' אביי ובני דן חושים: אממ' ליה ראבא דילמים בים כידתאני חוקיה שהיו בנים מרובים כחושים שלקנים אלא אמי דאי דאמ'

 אניש לבר ברא ברא אוּאילא ולא ולא קא מסלי מליק ליה לבר


 תניא כואתיה דמר בר רב אשי המודר הניה מן הבנין מותר


(Leat 2 , verso.)

|  <br>  בטוּר טּנט <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| :---: |

${ }^{6}$ Read 7 Iהין. ${ }^{7} 65 d$; ed. Hildesheimer, $3^{1} 3$.

## XLVI.

(Recto.)


號 . . . . .
 רֹצֹה לiלiל





 -צ . .
 בקּ בים או בחב
 וֹ בגּ
 ע ע ; וּ
促 20







[^182]
## (Verso.)

$$
\begin{aligned}
& \text {. . . . . . . . . . . . . } \\
& \text {. . . . . . . . . . . . } \\
& \text {. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { אסור למלאות מים קן . . ים בשבת אלא בכלי או בקערה }
\end{aligned}
$$

בשבת . . . . . . . . . . . מביאין מים לעצמן מותר לשתות ממנו אבל כל מיני
. . . . . . . . . .
זמנן אסור לאכול מהן בין בשבת בין ביו ביום טבי אבל עבר
; ; .........


 לבשר . . אטור אים טרם רשים ליולדת בתוך ה' ימים וכן בחולה .

 להעלותו אפילו במצודה . . אפילו לשוט בוט במים עליי להשוּ לוט . . . יש וֹ
 ונדרים בשבת ומותר משיבת חבל של . . מה ולתלות לה שק של שיע . . . . 02 להאבילה והמרדעת שעליה מתיר החבל והיא . . פּלת . ואם יבוא ישר
 ישיטלטל בשבת אי; צריך עירוב מפני החצר של שניים או של של רבים צריך לקנות מכולם לטלטל בבל החצר ולילך . ם א א . . ר ל לכל . . א . . . . אבר ש . . . ולא קנה מן הגוי אסור . . . . . . . . אבל מותר לילך אלביים אמה בנלים

## XLVII.

(Recto.)



 5 אלא בסדר פרישיות וכן במנחה ביום טוב וישבת וכישחלה ישבת




 הברכה וסימן שהניחו חפמ' הזיוּ לך:

 לא תעישו בל 'یבארצבם ל ל . . . . . . . . . . . . . . . .

 שלמוטה ישּין באחר : ויצוד אוּרו ארבצ דארבע וארבצ דארבברי

 20 רבנز על בל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טבוח דמֶ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מתחיל מת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 כנון בּעי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 לישתי תרי . . . . . . . . . . . . . . לתה באפי וכההוא גברא
${ }^{1}$ :"л, ed. Hildesheimer, 623 .
= אמר ; comp. Shabbat, 129 b.
${ }^{5}$ Pesalim, rog b et seq.
${ }^{2}$ Comp. Sheilltot, CV, 140.
${ }^{\text {a }}$ Comp. Shulhan 'Aruk, Oralk Hayyim, 260, 1 .

## (Verso.)

דהדר פרצופיה לאחוריה ולא ליסב תרחי צשי אלא או חדא או או תלתא
 אחרינא ומיחיב איניש לקיומי פריה ורביה ש׳ ויברך אתם אלה פלים צי' ויאמר להם אלהים פרו ורבו וג': פריוּ פטי פטר חמור :
 "ה אלהינו מלך העולם א"שר קדשנו במצ' וצונו על פדינו פטר חמוּ בור : ברוך אתה ״ אלהינו מלך העולם שהחהינו וקימנו וג': ומביא כבשי של שדמיו משלשה מעות ולמעלה ואו' תחול קדושת פטר חמור זוה על
 סו ברוך אתה יל אלהינו מה' אישר קדשנו במצ' וצונו על פדיון נטע רבעי ברוך שהחינו וגו' ומ . . . . . . . . . . . שלשה אנשים ומביא מעט ר'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכל העושה עירוב ${ }^{4}$ לשב . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 במצותיו וצונו על מצות עירוב . . . . . . . . . . . . . . הפת בכלי מיוחר ואוא בדין יהא שׁרי לן לאפוקי ולעיולי ול . . טולי ולישדורי מבית לבית ומחצר לבית ומבית לחצר ומבית לבור ומזוית לווית ומשבת זוֹ
 בחקישי בשבת או בערב שבת מעיח . . . . . . . . . . . . . שלערב יזם 20 טוב שהוא רביעי בשבת מניחי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צלויה או דג צלוי או מליח ומב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה' ה' אשר קרש' במוצ' וצונו על מצוּ צות עי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולבשולי ולתקוני ולמעבד ט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ישׁ' שבמרינה הזאת: 25 גומרוץ הת ההלל ומברכי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צוגו לגמור את

[^183]
# LIST OF ABBREYIATIONS OF TITLES OF BOOKS 

בארהוּ הית，R．Aaron of Lunel＇s Code．I．Florence，x 750 ；II，Berlin，1902， the first part quoted by folio and column，the second by page．
 I－III，ed．H．B．Auerbach，Hallerstadt，1867－1869，quoted by page． איר זרות，liy R．I aak hen Moses of Vienna；I－II，Sitomir，1862，quoted by folio and column．
$2 \pi^{\prime \prime}$ ב quoted by folio and column．A different version，ed．Hildesheimer， Berlin，r888－1892，quoted by page．
ל＂2＝






הוֹม הาスT，a collection of Geonic Responsa，Jerusalem，1863．
ג＂ה＝הכרה
$\boldsymbol{\top}=$ Maimonides，Mishneh Torah．
กาะ ากอร，by Estori Parhi，quoted by chapter．
$\square^{-\prime \prime}=$＝
ה＇＇，by R．Saadia Gaon，in Harkavy，Studien und Millheilungen，V， St．Petersburg， 1891.
$\square^{\prime \prime} 70=$＝ und Mittheilungen，VIII．

Pタ＂E＝＝
צ゙
．
7\％s，the legal code of R．Isaac ben Abba－Mari，I－II，Lemberg，1860， quoted by volume，folio，and column．
Eת הת

 from a manuscript．

คブ ที゙セ，a Geonic Collection，ed．N．Mod＇ai，Salonion，1792，quoted by folio and number．


השׂne hy R．Isaac ibn Gajat，I－II，ed．Bamberger，Fürth，186i－ 1862.

ル＂ש，ed．Lyck．See ל＂${ }^{\prime \prime}$ 。
ゼッ＝ש ש ש
שעׁרי השובה，a Geonic Collection，ed．Leipzic， 1858.
．
השובוה，גאונים קדמונים＝ר＂גק

השובוה הגאונים＝ת＂הג，ed．N．Coronel，Vienna，1871．
Baal ha＇It！ur．See ses．
Eshkol．See אשמול．
Harkavy，Responsen der Geonim，in Studien und Mittheilung．，IV，Berlin，1887， quoted by page．
J．Q．R．$=$ Jewish Quarterly Review．
Mafteah，by Müller，Berlin，189r．
Maimonides．See Tי．
Manhig，by R．Abraham ben Nathan，ed．Goldberg，Berlin，1855，quoted by folio and column．
Müller．See Mafteah．
Müller＇s Einleitung．See Mafteah．
Pardes，by R．Solomon ben Isaac（ ゙ $^{\prime \prime}$ ），Constantinople，1807，quoted by folio and column．
R．$\dot{E} . J_{.}=$Revue des Études Juives．
R．S．B．A．$=$ Rabbi Solomon ben Adret．
Rabbinovicz，Variae Lectiones in Mishnam et in Talmud Babylonicum，I－XV， Munich，1877－1886；XVI，Przemysl， 1897.
Ratner，Ahawath Zion We－Ieruschalaim，I－IV，Wilna，1901－1907；V， Petrikoff， 1908.
Responsa，Coronel．See $2 \pi$＂ת．
Responsa，Lyck．See ל゙2．
Responsa，Mant．＝שאאוֹה והשובוה מהגאוים，Mantua， 1596.
Saadyana，edited by S．Schechter，Cambridge， 1903.
Steinschneider，Cat．＝Catalogus Librorum Hebraeonum in Bibliotheca Bodleiana， Berlin，1852－1860．
Vidal de Toulouse，author of the commentary，Maggid Mischneh，to Maimonides，Mishneh Torah．
Yalkut $=$ Yalkut Shimeoni ；Part I to Pentateuch ；Part II to Prophets and Hagiographa，quoted by paragraphs．
Yaqut＝Mugam Albuldan，by Alyaqut，ed．Wüstenfeld，Leipsic，1866－1873．
Ierushalmi，the Talmud of Jerusalem，quoted by treatise，folio，and column of ed．Krotoschin， $186 \mathbf{x}^{\circ}$.
Z．$I$ ．$B .=$ Zeitschrift für hebracische Bibliographie．

מפתח התשובות ה' ברבות ק"יּוּ ותםלה

סרר מאה ברנור, 114-17 מעשׁה אילשם, 283

 :
91-2,


זמק השלת ערביר, 266
 מקום שאיץ צ' היורצים לקרוה בהורה, הבקיאים שוגים ומשלישים, 102


ה' ציציה
332 ・ツ:
 טלירה המה מדה האא בצ׳עיה, 332 בלי קובשא הייבץ בציציה, 332



בשלית בעלות ה' ב:שיב, 335
 בי שישט
ה' שבת וחבּ וֹה




"שראל וגכרי שוהם״ בהנוה, 194-5
ישראל ונברי שוהפין בבהמד, 195




דשּמוּה ברמ־ֹ אשור, 158-9
"ין המשייג בשםיצה, 85-6
שׁנה אינמיל של מיֹה מירב שבת, 337
איך צוש'ן צירובי השּרוה, 121 תמציה בשבה, 263
לֹה שוהדין הידיב בברבת ה:ר, 262

ה＇הם
בשיר המץ במה， 227
225，340 פורני מה הא בפאח ישראוֹ שמכר חעצו לֹברי， 338 פה הצשוי מקמה ומשמן， 184 קהּוף， 185
מהו לאשוה בשובק， 185 פלֹשיר גי מהו לאפות מצצה， 185
 מצה של כורי， 340 אשיה מצה על ידי נכרי，5－184 מברך פל כל ד＇כוכוה， 185

אין כברכין על הצל， 185
בציציה המשה， 185
＂；של צמוּקין יֹד＇צוסוח， 26
אם יכול לאמור הגרה והלל על שאר משוץ מיז， 227 אּز מברכי；בל רהיצה ירים קירם בה＂מו בלילי פסה， 114

מי שלא מ：ה סשירה הצמר， 185
ה＇יים טוב וראש השנה

> צבצים שמביאין גכרי בי״וט מה הן, 222-3
> מה בי"וש שצי, 220
> דיצי י"וט שם, 158
> פטוקי קרבן מוסף, 119
> בישואין בהול המושר, 184
> מת בהו"המ, 37
> שבצ ברכוה של מושף ראש הש:ה, 47

ה＇תענית צבור תשעעה באב וחפוכה

> הצנית צדיף מצדקה, 152
> רקמור הורה צריף מהע.יה, 52 קריאה בה"צ, 263
> רהיシה ידיז מיוכוֹכוה בה"ב, 345 שהף בּר ד:ובה, 343

ז＇שחהיטה וטריפות
צוף ששׁביצהו איגה נכרה， 29
שシュם י＂ה טוריפוּ， 33
א מא דריאה אגבה ממיך ה＇או אוי， 27

בוקא ראטמא רצוף， 28
תוט״יך בריאה， 26

סיכה הריאה， 29
שרכא בסמשין שבצין ב＇ערוגוה， 23
27 אוּא ואומא 27 רסריכֵ
שרוכא בעיּוּיהא דורדא，

ריאה ש:שרכה בשרׁשジ ריציבט, 29-31



קרוב ב״ך אומא לאומא, 27
ה' בשטר בחלב, חלב, דם, עובות, בצים וחגב'ם
צטב א׳טור בשו בהלג, 33
כבהא דהדרא, 26
לג ש:הבשל בדמו, 337


דין מולייהא, 92
תרגיולח ש:הבשוֹה שם הבבד, 92
סטי: עיף, 19-19-18
 הגניז מהיב מה דן, 45

ד' עב"ום, מיאבלי עכ"ום ציּי צ7
ביב של ב״י שציובר בהוך ביהו של ישראל

איוי רגיב אשוריב משות בות בולוי גויפ, 263
המאה של בוים, 153 "
"י" של ישראל בציה בכרי, 193
י
שורגא שבצוֹ בה צב"וּ, 224
שה של גוים, 26
 שבר טל גברים, 343

ת'
באיוה אוצן יכול למכור באשוראי, 118
איצרי שירוה, 18-18

ה' תלמוד תורה
מד'מר היצוקות אבור, 19
אם יבשּל הלמורו משוֹב הלוֹית המת, 121
ת' נדה, צב ובעל קרי
:רה מה דיא במֹאבה, 7-206

$$
\begin{aligned}
& \text { 39, 40, } 249 \text { ריט }
\end{aligned}
$$

ה' כלאי בהמה, חדישה וחסימה
מוור בכלאים, 239
הרישה בשור והמור, 195


## ה' עבדים

 עבר צרל שממא; לכול, 197



שEהה שאומרה יהוריה אני ומצצשיה מעשה עכ"ום, 83

## ה' כהונה

 בה.ה שצשאה לישראל, 337-8

## ה' אשות, כתובה ונדוניא




155; 257, מיר מלוג





אט 212 שאוב 199-200 כהובה בנין דכרין

ה' גטיز ועגונה

 הרש שיכול לרבר מהיך הבתב אם יכול לגרש, 230



 השויצן פרה שהוח 160



ת' חליצה ומאון

עדות קרוביש， 256
בריב שמכחישּיֹ וה אה וה， 256

ההשור צ；המריות מהו להציר，160， 161 ערים שיורעים ערוה בקּין על פה אם צריצים להצד， 45

טועز והصעע ו＂ジבועה

ודוֹה מכהיש ואומר שלה כהב לו כי，283－4
 דוֹוה יכול לאמור השאב ושול， 150


איך משביעיך לאיש ואיך משביציך יאשהת， 54


ד＇הללואות，והרשאחד

הלויקח צבר ש゙ׁ צדים שמזימין התימה יריהם אבל א׳ּ ווכרים היק השטר， 150

הכוחב הרשאה צל גבי קרקצ שיׁש לכל אהר בא＂， 291

ה＇שותפים וישלוחיץ
מבוי לא ביחֹ להּוֹקה， 150


שמע：שליה ראובן גהן ממין ללוי בלי צרים ולוי כושר， 285

ה＇מקח וֹמֵר ובת ּ
רי״ר והג משׁבע או שירות， 231
 מה בּן הבוהב מיהגה מיבשיו לכורה מכשEו，291－2


 7ֹ בשוּ מורצה בש゙ׁ

ロリマาジミボ
ש：אחז，הברול אומר אי בצור והקוּ בוEר בבכורהי，7－286

 ראיבן מיז והגיח בים וביוה משתי צשים והם רב＇ב אודוה הירויאה，9－288


# ה' ישכירות פועלים, גללה וחובל 

שויעל אם יכול לחויר בי, 5-164 דבונה בית בהורבה דבירו, 807-164 החובץ בהגירו בומך הזה, 202

## פּרוישים לתלמוד

 27 b
 262; 53 b , וההקדשהת, 54 b 60 a
 ; 322 21 b ,85a ; 34 b 324 b 3 b צרוגה; 144 b
 185 18 42 b


 , 62 b ; 13-14 71 a



 בצה, 12 b, א אין מוליכיך הלה, 34 a a 3 a הציגיה, 26 b ימים טובים, 262

 הגולל, 36

 ר' דגניה בן א:ביגוּוס, 3-182





 האי מאן, 169-171

 ; 55a 66a 70 b
 ,80 b

בבא בּביֵא,
 ; 104 , הרא, 3-4 , בעא בּ ברא, 292 , 29 ,

200-1 , שבוצוה,
 הוריוה, 12 a מרובה 263 , 26 ,
מי:הוה, 330 a ; 334 , 40 b ; 334 , 43 , 4 Ib
 בכורוד, 318 , 45 b
,47a ; 339, ה'


## מפתח כללי

 203, 204, 217, 218, 320 ארן ישראל,仿 לשון ארמי, גוסטי התפלוה, קרושה, הלמור א", ארישא = אריסא, 358 ר'
 אשׁי = אשׂר (בן אשורו, 279-ע' צרדמי 314, 315, $34^{11}$, ארהי, (שם אמוראורא איתור, איהוור, 337, 394 איהَיֵי , 359
איהוקא = אירוקמא:? 266

באבז תלמירים א׳ן הור להכמים, 88 בנא בהרא ובבא מציצא, סרו של המשכהות, 66 בבא דמתיבתی, 214
57. 59, 6r, 67, 104 אב = אב בית דיו, ריוֹ אב בית ריך, 96, 104, 302, 303, 326 386
אובו של א׳ּלן, 249 אבר ע' איהור,
182, 251, 252 אביואריה, אבויאריה קורי
איגורא, ,צגל קטץ, 345 אגראגיה, שם מקום, 15I איגיברה, 69 ארוס ע' שמר,

ארויגיו, האר הכבור, 26, 29, 34, 60, 83 $270,284,285,287,289$
אדר, הרש הכוֹה, 302, 326 אהוטא, שם צמה, 396, 396 אהדרוֹ, גאוּנ, 87,87 $230,256,257,266,381,397, \cdots=1$ אויגניוֹ, צ' צובהי ההשלוֹוה, איוּ צר ע' באיוּר אזל, בא על אששה, 394 אוזמיל, 337
אואומקי, 211, 2130 אחה משבנהא צ' שאאלהות אהונא, שז צמה, 296,321 אם אשו, איטליא, איירייוּ, א׳רין (מן איירי), 100, 358 איכומי, 30, 3 איר
אכמתא, שם צמד, 296, 321 איכפה ע' עיכשה

איצא = אלוֹה, 319
אּברראیי ע' נחום
אוֹהי בשמה, 109
 אלישׂ, 256
67, 420 אֹכהּ (ערבית),



אלפיומי (ערביה), 18 אמאו, אמי = אמר, 350

צירוֹה ， 396 180－1 ，
 בוֹ ？מור＝וגוכר， 379

7ジロごジ
316， 317,344 ，בובר
 314，340－41 ， 325 ，กั่า 2II， 213 ，下：など： 167 ， 174 ， 320 ，
$305,306,328$ ， 3
16， 17 ，こימ（ר
רודן בורווּ 321 ，
147,154 רויד
58，6r， 191 ，
703 ，
174 ，ネอンา


354,375 ，Nละา $=$ Nกミา

$$
\text { ררא, שירה, } 98
$$


71,85
 プルミロ


7，19，20，24，25，（אาาッ i2） $37,43,44,54,55,57,6 \mathrm{r}, 67,69$ ， $71,113,134,135,145,146,147$ ， $167,168,176,178,179,189$ ． 191 ， $205,219,229,236,242,250,258$ ， $268,272,273,277,280,28 \mathrm{I}, 290$ ， 297，298，306，311，312，313， 316

> הוביה, שם צּור, 213,

301， 326 กา กา

 דורב， 310， 334 ，דר
52 ， 5 ，




עוסחי התפלורה，קרושה בבּי תצ＇הֹמוד
87，88， 206 ，בר：
בורליא：א，כ＂י הגיעוה אושר שב， 75 ， 85 86，88，93，277，28o，290， 293
 בישר שם מקום， 222 ביה דיך הגרול， 386 בית המרהּן צ＇מצוה ביה הצואר，301， 325

בהלול בּ יוסף，54，55， 59
בל שהתי（אשווריה）， 294


ביּ מ＂ר אהרון， 87
בגי מ＂ר בּירא， 87

87，96，105 בגּ בּ בּ
33，71，212， 213 ביוה 150，こバア＝「に水
 137， 138 ，（St．Barnabas），בר：בו， 294， 318 בר שאזי，שחרי， ברא＝ברירא， 194
ברין


 בוה：ם，110；בר＇המיעים，112；בר＇יבירובי

הצרוה，401；בר＇צ＇הבשׁיִ， 401
281，ברקה，שׂ，בּר， 288
242，243，246，בירד ，
בריה הרשׂה， 351
בריתא，במשמישת שטוּת，

בשׁכר，צ＇כשצּ
בטוּ טירוף， 323
89． 91 ， 91

$104,140,142,240,270,284,287$ ，
289， 386


252，バル＝トル



השוּוב, חשוף, 288 היי לרבבק שבז, 288 הייה, אבי יצהק, 154 חלב, שם מהום, 174
 הילב:א, שם צמה, 236, 239 חוֹבצים, שם צמה, 236, 239 חוֹהל צ' מוחלוֹהל חולין בטהרד, 40
הלוף מנהגים שביך א"י ובבל, 306 252, 266, 331, 354, 356 , הונא = הונא $370,372,374,379,382,387,392$
 דָגנוה , הננאל (בן תושיאל), 135 חינא, חנינאי גאון הלמיר ר' יהודאי, 31 94, 1 13
הנגיה בן ר' 'הורה באוֹ, 191, 210 השיכי, גרוצים, 360
 חרגוזו, 366 הריוה, ע' הריוה הרמי, שברא (シרביה) הרמנא = הרמیא, 212

הרך, 174
177, 184 , הרוסה הוזלא, 296, 320

שוב ב' שלּעי, 420 טווריּ, צ' צוסחי התהלוה ס' טהורות, 17 שוּפחת, 325 238 טיידי, טיירי טבשיטיז, 353 טלימון, שז צמה? 239 180, 181 שלעחי, טלשי,
 16, 19, 48, 54, 107, 122, 129, 134, 143, $156,166,176,186,203,210$, 216, 228, 232, 235, 242, 250, 255, 258, 264, 268, 272, 349 ביוֹה = טליה, 330, 332, 334, 335 טמליה, 10
203-4 טומאה וטהרה טגגירא, מחבת, 339


דיבי, 362
הוֹא = הוֹד, 209

דוֹבלאבא, ע׳ חילבלבא

הּךך, כגוי להשמיש, 394 21 הוֹנה כבהראי
48, 42, 53 , 53 , הלנה פשוקה, 306
הילוכה של שמועה, 222, 271 63, 71, 85, 86, 229, 231 , הלכוה גרולוה

352, 382-97, 400-1
הלכוה פסוקוה, 235, 3 195 הלמוה ציציה לר' צמום, 304 הלבות קבובוה, 306, 352, 398, 399 הולכך = הייצכך, 26, 27, 150, 256, 332 הימגי = ממני, 109 הלל, צ' ברכה הלל 103, 106, 160, 226, 239 , הם, כמו גמי 394
דמק, 3 , 2,
הגבק צ' נוסח דגשק
 הפריש רבואה, 398 השהיז, 325 הות 301 הראוגו מן השמים, 302, 303, 326 הרבי = הרבה, 323, 326, 340 דרויד, האו־ך ברברים, 13 325, הריות 211 הרמנא,
הרירי, 317,345
וארי אל קרי שז מקוב, 54,61 ורוי של יו"הכ, 351 והיץ'י, 52

זהאז, עיף, 296, 320 זובנ, תלא איין (ערבית), 322 צוי = סבגי, 358 זוי, סבינור, 320 332, 336, 361,364 ? זייצין, 249
ונבֵ", שם אומה, 397
זורא = נירא, 37, 343 245, 249 ורו של איליא,

הובו של אילן, 245, 249 חגרי (אבגושי), 217-17

צדין צרז，באין（שורא？），179，181， 185， 189

361 ，
362,
כיצר צי כאיוּוּד

 בלֹא，חדשי אדר ואוֹול， 302

כיה， 77 בור
כ：האא רהדרא， 26
כבא ב＇נושהי התבלוֹה
กอระ＇

295－6， 320 ברכא דווי בלוי פרیס， 108
ברוח＝כרח， 198 עוּשי צֵּ כלֹ
בושכוג，מיצ מהיקּ מיק，（שרעיה）， 339 156，158，217，220，בשכר，

325 ， פורווע צעוֹוֹיבא，（צרביה）， $32 x$ בی゙ゥ בושרד， ביהא，דוּוֹן， 323 בורים， 314
$72,73,77,78, ~ כ ת ו ב ה$
כהר，ב＇קדושיה

9， 14 ， 14
55， 57 וֹא， 309， 333 ，（ ）， לויניז，שז צמה，236，239 ，

10，96，104，こリร
166，167， 211 ，237，238， 294 ，

 ה
96，104，236，301，309， 333 ，שין ברּ 339
 ישוּ התהובוה， 95 לִּ קדש， 334

מאור עּיֵּיצי，האר דבבור， 83 מאיר ב＇יושק， 326

מבורס 40 ， 40 ביבורך ב＇צמראוֹ， 43

| 244， 248 ，טשיחוֹ <br>  |
| :---: |
| שטצרזי， 334 |
| בטיריא：א，טירזּ，בוּ， 318 295,318, ברשקרי |
| טרוך צ＇בשר טרוך |

זיורה， 43
55，69，277， 279 יהורה ב＇יישף，אלוֹף 280， 283
＇הורא• גאוֹ，3x，48，50，52，53，85， 180
314
יהורידה， 183
יונהן（חבר ר＇ר＇טמא＇）， 236 יהי שמו הגרול＝יהא שמיה רבא， 120

136，141， 142 יום הכשוריב ェ78，г79， 188 יושף ב＇אבא מרי גאוּ， － 326 ，


יצגרד，מלךך פרס， 420 יציקב אניטו， 326
29，30，31，85， 86 ，צ゙ּ 214


154 ， 154 ，
יצחּ יצ゙ּ

יצליה， 256

ירושלים， 52

 $-185,212,277,302,326,386$, צ＇ראש：ישּ


154 ， ＇שצצה ב＇＇הורד， 43
 375． 380

78
191 בובש： 19
כברה， 323
170 ，


טידריה，אבי שמואול， 272 שבגג，מאשה דעבוּ שEר הֹלכוה， 319 באר יודסין（שבה：מורור），343－4

שEר שבויצוה לור＇האי， 60


טישרא，צ＇רורה בודגים，
 305，306，307，326， 328 ， 325，
טיקּיאחיא，שם אי， 65
71，203， 312 ，סורא， 168，174，279， $3^{87}$ ，


74，81 צבר עוצרי， 8 צורי צרי，זה， 341
 341， 343
ציאש ב＇משה， 43 190， 266 ，ביכהת 213 ，？א
1，3， 279 ，ご
 130，131， 13 ， 10，12，13，130，131， 284 ，צ゙

ジ・ 43 •
295， 320 ，
צמבר， 19，176，179，238，260， 297 ， 29 ，גאוֹ， $301,302,303,304,306,308-16$ ，
．
צמר לביבהא， 325
279，צושרה＝ 244， 248 ，צבzה，
154 עיקבא，אבי יצדוּ 158
ביקירה השולדּין，
 ごイッジにじ

המרוך והגאוטב， 294

ביֶּור， 326
ジジ הרברוה，35－6
ERER 372
236， 239 שיגין

3T4．340－I，Nהバニーシ
；420 ，27シ ；48， 260 ， 4 ； 48 ， 49 ：צר，
 הימ；，260－״ בוצ ברכה ．．．，באיוֹה，הגוה

55，67， 67 ， 272， 273 ， 273 ，פישוּ


39：אהא， 392

גוּריニ，
צקיר מל האוהיוה， 305

ברמרו，שז＝יץ באישוריה， 316
גירזי＝גצרקוּ， 249
83，96， 104 ， 10 ，
בשׁהג，מיֵי מהיקה，（שרשיה）， 339
צישרוקוק，היק， 15
נים 汸
בהן ב＇＇היאיל，
25，
נחן דבר ר＇סימאי， 236
תבירא， 306
 סני，צ＇צגי，
בגבון פיטגיּי 277
 1］5－17
 49，89，108，109， 110 סרר ר＇：מירס $258,260,261,262,300,303,304$ ，

307，311，312， $3^{114}$
ברר הנאיב ואמיראי־，306， 307,308
סררי שמים，צ＇מרוש ההּליב
שתה ב＇צבירא， 87
96， 105 ， 105 295， 318 ， ＂ニッ ごにと ※ ニーに
ぶごご

סלקוה，בטּוֹוד，
Coit 325 ， 3 ，
בלר， 278

21， 31 שט： I6， $25.45,146,290$ ， 20

קרושה, 48, 49, 51, 52, 53 קוא, שם עיף, 297, 321 קוזוזית, 244, 248 קטילי קרר, 300, 322-3 קטיפתח, 325
קיא אילא, 309,333 קילוהוה, 18 F קרוֹנימוס צ' א:קוּוֹונימוס קלש, 36
קומא, שרף אילֹיוה, 322 230, קמאיי, הגאינים הראשונים קמברירגא, צ׳' טילורו-שעכטער קמץ (:קורה), 377 קגר. מין סוקר (בתרסיה), 339 קסב ע' קשׂאר קצוב ע' דבר קצוב קראים, 188, 189, 203 קריאת בגיאים וכחובים בשבת, 299-300 קריאה שמע על המטה, 259 קריאת ההורה במיחה של יוה"כ, 351; בהת:ית צבור, 260

קריואן, 54 קרטין, 324
קרפנטירץ צ' צ' נושחי ההפלוה קשבא, 243, 246
קושקושי, עבפים, 13

ראה, ע' הראיצי ראیייה, 53 ראש אלמת:ברהד, 69 ראש מהיבה סורא, 71
 ראש ישיבה, ראש (ריש) מתיבתא, 2, 8, 54 59, 69, 71, 214, 236, 239, 326 ראשׁ, ריש כלא, 239, 237, 237, 239 ראש שדרו.
54, 59, 279 ראש סרר, רוּ סירוא רב ור' יודג;; 232, 233 רב הֹוֹי, 111 רי2 =ר רב, 379 : $224,225,247,323,344$ ראבה=רורה רור 221, 253, 254 ראבינא=רברנא, רוא,

רבואתא קרמאי, 68
רבותיוּ שבגולה, 218
 רבקן ראשינינים, 221 רוח, צ' ירבידחי, מרויחין רוה ע' הרויד

שיטומח, 268, 271 פלגם, 105
19, 24, 54, 59, 360 שלטוי, גאון,
פלטמיה, שוק, 319
206, 290 שומבריתא,
II3, 121 בינחס,
43 , 4 ,
פשיוני, 246
פסקי סדרא, 299
9, פסיקהא ד'ר כהגא, 15 פרא פוקע, מין שכר (ערבית), 343

שוקרין, 325 בקרה = הפקירה, 278

שרוביגציאד, 55 פרהבניא, פרהגבן, 291
שורים, ע' המץ; קדוישא רשדרא
פרינג ?, 339
פררגה, צרפת, 57 , 57
פְרגנס, 35
30, 216, $217,220,236$, שרס, פרסים


מצדק, שמר.
שורס על שמע, 116
פרס צ' הפריז, 212
פירקא,
פירוש מרב אהרון, 67
פירושי שבת, 56 פרושי הלמור להגאיצים, 242

295, 318 שתיא אוכמא, שתיכתא, 78

צדוק, גאון, 30, 31, 75, 83 297, 321 בצולויבא,
צמג, מיך שרף איללוות (ערבות), 322 צמח גאין (ב' הייב, ב' פלחוי, ב' שלמה), 19 20, 22, 23, 28, 149, 177, 179, 210, $212,217,218,294,303,326$

ציציפּ, 325
ציצית בהכריכי מר, 309
צרשת, 55, צ' צוסחי דהתשוֹר, שרגגד,
פרובינציאה

קאמטיה=קא אמר ליד, 18
קבוּה, 49
קאבס, 68
קדר, 105, 278
קדושא דסיררא, 300 , 300


שקור＝טוקאר， 339
 305 ，שר

19，20，22，26，55，57，61 שרורא גאוֹ
67，75，190，191，203，210，258，302，
ש゙゙ׁ שוהשוה ישואל עם צ゙כום，187

$$
\text { רברייהא, שגרים (השבון), } 36
$$ הוגרמה， 278 החש， 322

 300， 322 תוֹא אירוֹ， הוֹמאי？ 239 39，94，138，142， 177 ， 17 ， 218，259，271，306，314， 316

רלמידי הבמים，96， 105 תמר צ׳＇מהומרד
תגוי＝הנאי， 6

71，94，126，305， 306 ，
328，329， 357
הוסשוח， 48
המציה צבור צ＇טבטיר，קריאת ההורה הקוֹ，
15．42，90，91，104， 262 ， 2 318
רֶרָּגְ
הרד，אבי אברדב， 326 תרומשיךי 323 תרומה צ＇מצוּ
 הורה בוהצב，305，306，328， 329
תהשובות הגאינים היצאח．הרכבי，8，250 השצה באב צ＇טשטיר，קרושא רשירוא，קריאת ההורה 105 תרדא，

רטּוֹא，רטאלוּה שס מבצב（ערגיה）， 4
רומי צ＇צוסהי ההפלוֹה
167， 170 רומאני，שם פרי，
רומיֵא，צ＇צושהּ התבּוה
ראבוּ；אישׁ לא ירז שגצה， 341
רין צ＇מריצה
112，351，רצה，בצמירד
רצה והגחיל לעביהם שבהוה למיוהה，מג；

רשוה הרגים לאבה， 312 רשימוה קצרוה מש＂ות הגאוּים，71－54

305， 327 שאוֹ שאיצא לציצאו， 349－51＿353－81 שאלהוה ר＂ר אהא， שאמום＝שצמום， 382 ושאר במשמצת וגומר， 50 148，154 כדר שבועד， 15 18ı， 185 שובקי
296，321 ，שנרא ， 3 ， שגל＝שגר， 104

שיך， 42
שהואוֹ， 251 שדוריאר，75， 83 שובה צ＇משטיר

שכנוא，מֵ，121， 353
90，186，260，261，308， 312 שלום，באוּ， 316
59，191， 290 שמואל ב＇השצי，גאוֹן שמואל אהי שיצהש， 112 שמואל הלוי ב＂יר סמרד， 272 54， 59 שמואל，אבי הוקיר， 5 94，IOI שמואל ורג אדא בר אהבאו，
 שׁר מּנרק．
17， 256 ， שמים צ＇הראיצו
 שטירה＝שמיר， 279 55， 59 שמריד，אבי ר＇אוֹדבנן，
ש： 84 כהיבום הבאין כאהד


## ADDITIONS AND CORRECTIONS

P. 1, top. Comp. below, p. 57, n. 4.-P. 1, n. i. Comp. Dr. Davidson, Parody in Jewish Literature, 21-2. - P. 2, 1. 3 . The effigy was first crucified and then burnt, hence the accusation against the Jews that they do it "in contemptu Christianac fidei." C'omp. Corpus Juris Civilis, lex in, Codex Justinianus I, 9, and Cassel in Ersch und Gruber, Encyclopädie, XXVII, 79. We may well assume that on account of this false accusation, the Jews living in Christian countries changed the old custom of burning Haman to that of "knocking."-P. 2, end. This Responsum is identical with that found in Responsa, Mantua, 178, and Harkavy,
 1. 7. Comp. Wertheimer, שעיר 22 b, where 22 ,פירוש ר' סעדיה גאן is explained to have the meaning of $\underset{\sim}{7}$; some may have put this explanation into the text of the Talmud and therefore the question in our Responsum.-P. 4, 1. 18, read החוח.-P. 4, n. I. Comp.

 the above-quoted passage from R. Saudia's Commentary, אבות ר' ;ת, ed. Schechter, 164, and ג", 12 c.-P. 5, 1. 3. Harkavy,
 P. 6, 1. 5. Harkavy, ומוסר לפגיהם.-P. 6, 1. 13, read בי בשבילP. 6, 1. 17, read מודעא.-P. 6, 1. 18, read הוה.-P. 6, n. 9. Harkavy, דגיראיתים -P. 6, n. I5, 7, l. 9 from below. Comp. Conforte, קורז הרורות, 5 a, ed. Cassel, and below, p. 59, top.-P. 8, 1l. 9 and It, for 106 read ro b.-P. 8, 1. 2 from below. Comp. R. Saadia's Commentary on Berakot, 6 b.-P. i3, n. 16. Add. and זג.-I'. ı6, l. 22. Comp. Albargeloni's פרוש ס' יצירה, 335.-P. 16, 1. 23, read הל.-P. 16, last line, read הימים.-P. 17 , 1. 15 , read יעת.-P. 18 , 1.6 , read 20, 1. 12, add. The authorship of R. Hai is however very doubtful.-P. 20, 1. 4 from below. Comp. Pardes, 31 c, where this Responsum is ascribed to R. Zemaḥ.-P. 21, l. ı6. Comp. שׂב״ה, 399.-P. 21, 1. ı8, read 4 II, 114 b.-P. 2 I, l. 25 . Comp. vol. I, pp. 8-9 and 47.-P. 22, 1. 30. Comp. Pardes, 2 I b-2I c, and Epstein in הגרן, VI, 70.--
P. 23, 1. 34. Comp. Dr. Aptowitzer's instructive note on this lesponsum in .J.Q. R., XTIII, 135-40.-P. 24, 1. 30. Comp. below, p. $219 .-\mathrm{P} .26,1.2$. The usual spelling אינוגית is met with below, 1. $3^{2}, 1.9 .-$ P. $3^{8,}$ n. 3, end. Comp. R. Abraham


 העומדים שטם באויר ישיּש מהפתח עד המחיצה. Ihn Sabba does not give his source for this statement, but we may well assume that he drew on a Geonic writing. Comp. also Horowitz, תוספת דפנוה , V, our texts of the Talmud have ידפנו.-P. 39, 11. 8 and $1_{5}$, read
 Bet ha-Midrash.- P'. $4^{8}$, last line. The given in RerlinerHoffimanns, Magasin, 1886, ir, has כתר for תחרי-P'. 49, 1. 12. That the old Italian ritual knew only בתר can be seen from שיב"הל, 38.-P. 49, last line. Comp. vol. I, 207 top, where a Geonic Responsum is quotel, according to which the insertion of in the pand its origin in the religions persecution of the Jews by the Persian ling Yesdegerl (ahout 456). Another change in the liturgy is also ascribed to a religious persecution by the Persians, comp. helow, p. 298, prohably that instigated ly lestegerd. The statement of Samuel al-Maghribi (Monatsschrift, XLII, 123 ct se(f.) goes lack to these (iennic traditions. Attention should be called to the fact that Kalir had before him yמu in the as can be seen from his Reclusluch for Rosh

 P. 51 I, 1. 2. מעמוד is about the same as which precede
 my note in Z.II. B., IX, 106.-P. 52, 1. I2, read 1. i8. This statement regarding תקנת seems to contradict the statement on P. 51, 1. 2, according to which was recited במוסף, but this contradiction disappears if we take here במוסף to have the meaning "in addition."-P'. 53, n. 2. Comp. vol. I, 4, 11. I, and R. Moses of Concy, $22^{\prime \prime}$ - Commandement, 63 - P. 54, I6. Comp. vol. I, 7, n. I, where this Hezekiah is identified as the grandson of R. Tob and great-grandson of R. Paltoi. He was a prominent member of the Pumbeditan Academy and my theory
concerning the title is accordingly untenable. Comp. also the Babylonian R. Asaph, סדר ר' , in R.E.J.J., LV, 50.P. 54, bottom, read יקאקא.-P. 55, 1. 24. The Spaniard R. Yom'Tob (ריט"בּא; Gitṭin, 76) calls R. Moses of Tachau (Bohemia) הצרפתי and in the same way is the German R. Meir of Rotheniburg described as מרפת . . . . . by the Provençal R. Menahem Meiri in the introduction to his בית הבחירה. On the other hand R. Isaac of Corbeil uses instead of צמשנו in the introduction to his צרפת . צמ"ק was the general name applied by the Spaniards and Provençals to any European country except their own, while the Germans and the inhabitants of Northern France applied not פפרוביציה or Even to-day we describe the Jews in Slavic countries as אשכנזים, by which term we distinguish them from the אמלדרג .-P. אלרבע, in Hebrew הקונטרוס הרביעי.-P. 57, 1. 2. מר רב= מרב. ;
 המאבלים ועוד שאלה על דבר ערלה . . . . ביציאות השבת . . . . ראובן (שנשא את בת שמעון



 bottom=הקונטרוס החמישי.-P. 60, n. 5. Read Responsa.-P. 6r, 1. $5=1 . \operatorname{lim.-P.~6i,~1.~6.~The~Hebrew~for~}$ אלאספאריה would be or מנםיעות מספרים, but neither of the two makes any sense; perhaps $=$ = Hebrew and comp.


 .-P. 61, 1. 17 = הקונטרוס השון.-P. 65, n. 7. Read : in any זה מה [ר חהשני ; רטימח החלק השלישי וגם הוא קונטרוס אחד . העתקה מכתב
 undoubtedly R. Aaron Sargado, the Gaon of Pumbedita.- I'. 69,
 שתי שאלות ; על חגבים שנישלקו על ידי גוים והשאהלה השניה שבאה על ידי מר רב ....; צבור שהתפללו ולא היה כהן ביניהם ; ראיש המקים שגור [תעניח] על הצבור ; הראש הזה יצגזר נדוי על אֵיש אחד ; שליח צבור שברך

במוצאי שבת. The last Responsum deals with the question whether the blessing over the light in the Mabdalah ceremony may be recited by the Hazan, the congregation following in silence.
 ראינו =

 ;ראיש חדש שחל בחול ולא אמר [אם יאמר ?] אלהינו=-P. 70, 1.2-לאבלים comp. Nahmanides, ממלחמות, Berakiot, VII, end.-P. 70, 1. 4, Hebrew = אמרו שבאריץ ישראל =-P.





 המילה ביום הישבת ; נער שלא הגיע לברקו אם יבול לקבל ולתת מתנות. 1. $71,1.2=7$ ראובן התובע את


 sum by li. Nathan b. Hananiah of Kairwan in אור זרוע, I, 176 , and the formula for a lítubule lyy li. Hai Gaon in הamen, III, 46, 7.P. 74, l. 15 . The Responsum in lifsponsa, Man., 120, is an extract of that in our Fragment.--P. 76 , end. Comp. 'Ițtur, II, 18 c , who quotes a Gconic Responsum contradictory to the view given in our Fragment.-1'. 81 , end. Comp. below, p1. 196-7.-P. 85 , top. This Responsum is fully discussed by me in vol. I, pp. 101-3.P. 85, l. 1 of the Hebrew. The superscription, is a mote by the copyist indicating that he took this Responsum from a quire (=27), which began with an explanation on Berakot, 44 a. top, הביאו לפניהם, and continued till אבל תאגים וענבים. Our texts
 has the plural $\quad$ anh, and in a similar passage, Tosefta, Berakot, IV, 8, we have likewise להם : Berakot, $43^{1 \text { b, }}$, , P. 87 , 1. 11. Comp., however, J. Q. R., XVIII, 402, and XIX, 106, where references are made to a prominent man by the name of R. Aaron. who flourished about this time.-P. 87, end of the English. The writer of this letter is perhaps R. Joseph, the opponent of R. Saadia.

It is true R. Sherira in his Letter, 40, II, informs us that R. Joseph settled in Bozrah, but he may have stayed for a short time in Bagdad.-P. 87, 1. r of the Hebrew. For is perhaps to be read $\boldsymbol{\gamma} \boldsymbol{\square}$.-P. 89, l. 6. Comp. R. Saadia in his commentary, ad loc.-P. 89, l. 8. This insertion in the Geullah is found in a Genizah Fragment, comp. R.EÉ.J., LIII, 236-P. 89, end. Comp. vol. I, pp. r34-5, where this question concerning the Geüllah is fully discussed.-P. 89, n. 1. Read in the MS.-P. 9I, 1. 24, read תפורם.-P. 94, l. 20, read Ḥaninah instead of Hananiah.-P. 95, end. The language of this Responsum is rather obscure ; may refer to the person as well as the property.-P. 96, 1. ro. Comp. above, p. ro, last line.-P. 96, n. R. Sherira in his Letter, and R. Nathan ha-Babli use נשיאה ששיא for the exilarch; comp. also above, p. 83 , the Chronicle of Ahimaaz, $\mathbf{I}_{3} \mathrm{O}$, $\mathrm{I}_{5}$, and ILekalot, ed. Wertheimer, 9 l ). —P. 98, n. 6. Comp. below, p. 166.-P. 99, l. 4 : מעליץ "related." -P. ıог, l. 16. Comp. Bet Yosef, I!ashen Mishpat, 290, 30.P. 102, ll. 9 and 13, read מנם.-P. 103, l. 6, read משעבד.P. ı03, n. 7, read הם, and comp. Index, s.v. R. Amram in his Responsum quoted in 'Aruk, s.v. פסד likewise uses in the meaning of נמי.-P. 106, l. 14, read והמוכר עבד.-P. 106, n. 2. For הת read an, and comp. addition to p. 103, n. 7.-Р. 1о6, 11. 15. read Baba Batra, 94 a.-P. 108, 1. 4. Attention should be called to the fact that the benediction has נטילת ידים and not רחיצת ידים; the use of the same expression by the author of the תנה דבי אליה would rather indicate the Geonic time, and not the Mishnic as Friedmann maintains in his introduction, 126.-P. IIO, l. 22. R. Saadia in his commentary on Berakot, 22 a, explains רגיליות by תמיר ואבות ומקומן של זבחים. - P. iro, l. 5 from below. A
 words: כל דמציין נפשיה בציצית, and this statement seems to corroborate my assumption that the Tallit was not worn generally:-P. ifi, l. ig. The text in p. ir8, ll. ro-iz can, however, be restored; read מהו למלוג גדיים וטלאים ועופות צישהן בעורותיהן ופהן בכלי ראהשון כך ראינו שם בור באבילה. . . . וביון דמבשל. The decision of the Gaon agrees with אסוריץ הן משום איסור חלב ואיסור דם, the opinion given in Shulhan 'Aruk, Yoreh Deah, 68, 10.-P. IIf,
 decision is ascribed to R. Paltoi.-P. 112, l. 21 . Comp. below, p. 35 r.-P. 113, 1. 15. Perhaps פינח


 additional note to p．III，1．19．－P．ir8，11．3．Our texts read．－


 Comp．，however，Yernshatmi，Peal，VIII， 21 a，according to which
 139 （ゴウ）， 149 （ט＂פ），and comp．Responsa，Mant．，91．－P． 145 ， 10 end，read：as that found in liesponsa．Mant．，139，and also quoted．－P．145，l．29．This Respon－um is perhaps only a different version of that by li．Nahshon Gaon，quoted by R．Bezalel Ash－ kenazi in his שטׁ，Retubot，comp．Mïller，Mafteah，134．－ P．146．1．9．Comp．also Rexponsa，Mant．， 122 ；the author is R．Hai．－P＇．r46，l．14．This he－ponsum is found in Responsa， Mant．，226．P．147，hottom．A similar symbolic use of a cock is its use as בפרח ；comp．R．Solomon ben Adret＇s liesponsa，I，396．－ P． 148 ，l． 7 ，read：found in licsponse，Mant．， 15 ，and in．－－P．I49，l． 2 ． This liesponsum is identical with that found in Responsa，Mant．， 29．－1＇．149．1．12．Our he－ponsum is shortened from that given in Resportsu，Mant．，16．－P．149，1．17．This Responsum is found in Pesponsu，Mant．， $17 .-\mathrm{P} .1_{52}$ 21．5．Comp）also Sachs，Beiträge， I， $6_{3}$ ，and Grünbaum，Cicsemmelte Anfisitze，421－3．－－P．157， 1． 20 read：This Responsum is identical with that by R．Nahshon given in $\ddot{u}^{\prime \prime} \ddot{\prime \prime}, 43^{h}, 48$ ，of which 99 a， 22 is perhaps another version．－l．160，1．2．Comp．Index，s．v．an．－l． 167, n． 1. After having written this I found that Mr．A．Epstein has given a similar explanation of the three youls in and $^{\text {a }}$ ，comp，the Hehrew periodical， 1i．Saadia＇s Commentary on lierakot，note 121．－P．191，l． 17. Comp．， 72 （ 1 ），where the Responsum by R．Sheriral and R．Hai concerning כתובת בגין דכרין is referred to．－P．204， 11．3．（＇omp．ロ＂п， $1_{5}$ ，16．－P＇．218，11．2．In Midrash ha－Gadol I， 709 is אבותימו corrupted from וֹרותוּ－l＇．258，1．20．Comp．
 where the reading is the same as in our Fragment．－P．290， 1．I3，real：we know that the Cieonim of Sura，Saadia．－P．299，

= פרק הלכה in opposition to the following Rapoport, אגרות ש"י, misunderstood the proper meaning of it.-P. 306, 1. 4 (note). Comp. also Midrash ha-Gadol, 632 אחד סובר.-P. 307 , 11. 2. Comp. also תופפות על התורה, Esod. xii. 30, where ספר בס =מבילתא.-P. 339, l. i8. Perhaps בטפנג is to be read instead of בפרינג, comp. p. 283.-P. 343 (XLIII). Comp. Sachs, Beiträ̈ge, II, 156-8.-P. 343 , 1. 18 : על המלבוש or המלביש:-P. 366 , 1. 17 . Comp. R. Hai, מקח וממכר, 82 a, who has the reading מלו מנה ר"P. 388 , n. I. The spelling מור-from which מורנו as title among the Ashkenazim !-is found in הלכות ראו, 121.


DATE DUE




[^0]:     שטוטליץ as in the fragment.
    ${ }^{2}$ See Hirschfeld, R.É. J., VII, p. 174, Tschorni, המסצוח 'ס, pp. 191-2; and Safir, אe , fol. 86 b .

[^1]:    
    4 Berakot, 62 b ; Tamid, I ; cf. 'Aruk, s. v. שיׁ, VI, 96-7, ed. Kohut.
     see Dikduke Soferim, ad loc.
    ${ }^{6}$ Gen. xxxii. 4. ${ }^{7}$ Gen. xxxvi. 8.
    ${ }^{8}$ Editions : נחר with $\pi$, but MS. Paris has also נהר.
    ${ }^{9}$ See leaf 2 , recto, line 5 .
    ${ }^{10}$ Sic! ${ }^{11}$ Sic!
    ${ }^{12}$ This agrees with the text of the Mishan Tumid, I, I; in the Gomara Berak., 62 b, מצואו is repeated before Eתוה.
    ${ }^{13}$ Read שמזוכן.
    ${ }^{4}$ See Megillah, 15a: מאי והמחלֹהל, and 'Aruk, 1.c.
    ${ }^{15}$ Read מביא.

[^2]:    ${ }^{1}$ See Ketubot, 19 b. ${ }^{2}$ Ketubot, ibid. ${ }^{3}$ The editions have

[^3]:    ${ }^{1}$ The fact that Rabbenu Hananel, in his Commentary on Pesahim, 55 b, also made use of Hai's Responsum, misled Kohut to believe that the 'Aruk was quoting Rabbenu Hananel ; see Kohut's note ad loc.

[^4]:    ${ }^{1}$ Introduction to his edition of Responsen, p. viii.
     is therefore missing in his Einienteng.

[^5]:    ${ }^{1}$ See Steinschneider, Arabische Literatur der Juden, p. 55 ; Pinsker, Likkute Kadmoniyot, Supplement, p. $4 \mathbf{1}$.
    ${ }^{2}$ Read $; 2$ Chron. iii. 3.
    ${ }^{3}$ The Masoretic text has the pl. אמות. ${ }^{4}$ Read.
    ${ }^{5}$ See Baba Batra, $I_{5}$ a, and Dikduke Soferim, ad loc.

[^6]:    ${ }^{1}$ Chap．xvii．9－10．
    2 Our texts have מורהית．
    ${ }^{3}$ Compare note II on preceding page．${ }^{4}$ Read שרשׂוהינ ${ }^{5}$ ．${ }^{5}$ Read．
    ${ }^{6}$ See the explanation of the Mishnah Middot，III，I given in Menuhut， 97 b．
    
    ${ }^{11}$ Menahot， 98 a ．
    ${ }^{15}$ Read שתהא．
    
    ${ }^{14}$［מא．］
    ${ }_{17}$ These two words are probably added by a copyist after Abot，III， 1 ．
    ${ }^{18}$ Editions：לדיריה．
    

    $$
    \begin{aligned}
    & \text {. וכיון } 19 \\
    & { }^{20} \text { [7ニN.] } \\
    & 22 \text { הגאון. } \\
    & 23 \text { ? } 2 \text { ロッロ }
    \end{aligned}
    $$

[^7]:    ${ }^{1}$ The writer begs to acknowledge his indebtedness to Professor S. Schechter, who was good enough to put at his disposal the Genizah text presented in this article.
    ${ }^{2}$ Undoubtedly Zemaḥ ben Paltoi.
    ${ }^{3}$ Comp. also

[^8]:    ${ }^{1}$ Tהוה must be read twice, to complete the clause before it and the clause after it.

[^9]:    ${ }^{1}$ See Tosafot to Kiddushin, 45 b, below.

[^10]:    ${ }^{1}$ This Nathan was from Africa, and he was no relative of Sherira, whose uncle's name was Nathan ben Judah. Müller, Mafteah, 157, attributes to the Babylonian Nathan what really belongs to the African.

[^11]:    1 Read אומי.
    ${ }^{2}$ The editions of the Talmud read הונא מר 27, MS. Munich הונא מר without 27.
    ${ }^{3}$ Hullin, 47 a. $\quad 4$ ? $E^{\prime \prime}$ ה, $3^{2}$, reads שא. ${ }^{5}$ Arabic: end.

[^12]:    ${ }^{1}$ Read דָאָּין.
    ${ }^{2}$ Ḥullin, 56 b.
    ${ }^{3}$ Ibid.
    ${ }^{4}$ Ibid., 54 b.
    ${ }^{6}$ Hullin, 57 a-57 b.

[^13]:    1 Hullin, 57 a.
    2 See ミ゙ה, 35
    8 ?

[^14]:    ${ }^{1}$ See Tobiah ben Eliezer's Lekah Țob, II, 139, ed. Buber.
    2 The second שלול is a dittography from the preceding line.
    " Read מִּה ומִםּ, "on both sides."

[^15]:    ${ }^{1}$ I'erushalmi Berakot, III, 6 c, below.
    ${ }^{2}$ Berakot, II, 5 ; 22 b.
    ${ }^{3}$ Baba Batra, 60 b.

    - Shabbat, 84 b.
    ${ }^{5}$ Fead 1.
    

[^16]:    ${ }^{1}$ Read

[^17]:     the 'Aruk, see s.v.
    ${ }^{2}$ Shablut, 150 a, below. ${ }^{3}$ Kiddushin, 39 a.

[^18]:    ${ }^{1}$ This fragment belongs to David W. Amram, Esq., of Philadelphia, who kindly placed it at my disposal, for which I herewith express my thanks.
    ${ }^{2}$ Comp. also the Hebrew periodicals, Ha-Goren, II, 88, and IIa-Pisgath, V, $5^{2-54 .}$

[^19]:    ${ }^{1}$ Not סלסלה, but ob orrect reading. It is a diminutive after the form qưtail, and is to be translated by "small basket."
    ${ }^{2}$ Abodah Zarah, II, 7 ; Gemara, ibid., 39 b.
    ${ }^{3}$ Shabbat, IX, 7 ; Gemara, ibid., go b.
    ${ }^{5}$ Harkavy, ביא ראמרינ, which gives no sense.

    * i. e. רדְיֵּ.
    ${ }^{6}$ Baba Batra, 40 a.

[^20]:    ${ }^{1}$ Rosh ha-Shanah, IV, 9 ; Gemara, ibid., 33 b.
    ${ }^{2}$ Rosh ha-Shanah, 34 b.

[^21]:    ${ }^{1}$ I beg to acknowledge my indebtedness to Dr. S. Schechter, who placed fragments VI and VIII at my disposal.
    ${ }^{2}$ תרזבוה is here not the "Tosefta," but is identical with apocryphal Midrashim, and therefore is mentioned after Midrash.
    ${ }^{3}$ I have eompared the following rituals, all of them in the possessinn of the Jewish Theological Seminary of America: (1) ; ; (2) (2)

[^22]:    ${ }^{1}$ Berakot, 33 b. Our texts read הקורא את שמע.
    ${ }^{2}$ Sukkah, 53 b , for which our fragment gives an entirely new explanation.
    3 Abodah Zarah, 8 a ; comp. also - שהּל, ed. Buber, p. 268 ,

[^23]:    ${ }^{1}$ The words
    ${ }^{2}$ Berakot, 13 b. The reading of the MS. agrees with MS. Munich ; comp. Dikluke Soferim, ad loc.
    ${ }^{3}$ Beratiot, ibid.
    
    ${ }^{5}$ Berakot, r9a.

[^24]:    ${ }^{1}$ Comp., howevcr, J.Q.R., XVIII, 404, whers the こרחר tioned at the time of the reorganisation of the Academy at Sura,

[^25]:     like Spain and France."

[^26]:    ${ }^{1}$ Bekorot, 5 a.
    ${ }^{3}$ Responsa Mant., 167.
    ${ }^{5}$ Ibid., 104 a.
    ${ }^{2}$ Abodah Zarah, 8 b; Harkavy, 45.
    ${ }^{6}$ Hullin, 95 a.
    ${ }^{7}$ I do not find this passage either in Git!in or in any other place, but perhaps this was the reading of the Gaon in Gittin, 65 a . Comp. also Müller, גומ 27 , and Niddah, 46 a.
    ${ }^{8}$ Ketubot, II, 4.

[^27]:    ${ }^{1}$ Kiddushin, 48 a, last line; Baba Kama, 99 a.
    ${ }^{2}$ Moëd Kaṭan, 8 b.
    
    ${ }^{4}$ Tosefta Berakot, IV, I : Sukikah, 27 a ; cp. 'Aruk, s. v.
    
    ${ }^{6}$ Tađnit, 19 a.
    ${ }^{7}$ Pesahim, 40 b .
    s Baba Me:ia, III, 7.
    ${ }^{9}$ Harkavy, 205.
    ${ }^{10}$ Baba Mezia, III, 2.

[^28]:    ${ }^{1}$ Harkavy，Responsen， 312.
    ${ }^{2}$ Ibid．，313．
    ${ }^{3}$ Baba Batra， 65 b－67 b．
    
    ${ }^{5}$ Read ？ ？Comp．Rabbinovicz，ad loc．

[^29]:    
    

[^30]:     and 270 .
     of the Introduction, and Pp. 52-62 in the body of the book.

[^31]:    ${ }^{1}$ Comp., Schechter, Saatyana, pp. 75-7.
    ${ }^{2}$ Usually known by his Persian-Hebrew name,

[^32]:    ${ }^{1}$ Read שהביאה or שהיא מניאה.
    ${ }^{2}$ Ketubot, 90 a, and in many other places.

[^33]:    ${ }^{1}$ This view is not accepted by all the authorities, comp. Asheri, Nachmanides, and R.S. B. A. to Ketubot, 63 b-64 a, and Jacob ben Asher, T'ur Eben ha-Ezer, LXXVII.
    ${ }^{2}$ Read 2.
    ${ }^{3}$ Ketubot, X, 5 ; 93 b.
    4 =
    Ketubot, 90 a.

[^34]:    ${ }^{1}$ These three words at the top of the page are written by a later hand, evidently a memorandum, referring to the chapter treatise Bula Mezia, treating of the laws of $\pi$, under which the Gaon classifies the case put to him.
    ${ }^{2}$ Baba Me:ia, 63 a.
    ${ }^{3}$ Baba Mezia, 75 a.
    ${ }^{4}$ This is the reading of different Msis. of the Talmud, the printed text reads: שא שiv; comp. Rabbinovicz, Dikduke Soferim, ad loc.

[^35]:    ${ }^{1}$ Shabbat, 19 a.

[^36]:    ${ }^{1}$ The Hebrew expression השאח is a locution modelled after the Talmudic phrase הפיך שבועה.
    ${ }^{2}$ Comp. Harkavy, Festschrift, in honour of A. Berliner, pp. 37-8; and Friedlaender, J. Q. R., XVII, p. 753 .

[^37]:    ${ }^{1}$ Comp. Seder R. Amram, ig a, first line. This insertion in the גאולה is, however, missing in the two MSS. of the Serler $R$. Amram in the library of the Jewish Theological Seminary of America.

[^38]:    ${ }^{1}$ Comp. Seder R. Amram, 15 a.
     Maimonides, l. c.
    ${ }^{3}$ Baal ha-It!ur, ed. Lemberg, II, 2d; Maimonides, l. c. ; comp. also Müller, Mafteat, 279 .
    ${ }^{ \pm} \Sigma^{\prime \prime}$, 45 ; ク" $\mathbf{~ C}$, l. c.; Müller, 1. c., and 70.

[^39]:    $1=$ = $=1$ Berain. $\quad{ }^{2}$ Berakot, 5 b ; the reading of our fragment differs from that of the editions, as well as from that given in MS. Mun.
    ${ }^{3}$ Mishnah Berakot, I, 4 ; Gemara, ibid., II a.
    
    ${ }^{6}=$ =שאוֹן אומרין.

[^40]:    ${ }^{1}$ On the relation of to Samuel, comp. Harkayy, Responsen, 374.
    ${ }^{2}$ Comp. Tosefta Git!in, IX, 8; ed. Zuckermandel, p. 334 ; Yer. Gittin, VIII, $50 \mathrm{c} . \quad{ }^{3}$ Comp. Müller, Mafteah, 72 ; and Harkavy, Responsen, 312.

    * Alfasi, as well as the other codifiers, gives very brief treatment to กี่ ; they, too, considered it an obsolete form.

[^41]:    ${ }^{1}$ In later Geonic times this lenient practice was not permitted. Comp. also Alfasi, Hullin, VIII, od. Wilna, p. 28, and Müller, Mrufteah, a79, and Baal ha-Ittur, ed. Lemberg, II, 2, below.

[^42]:    ${ }^{1}$ Did the Gaon think of גודא, "bank of a river"?
    ${ }^{2}$ For Responsum 25, comp. p"', IIr. ${ }^{3}$ Gi!tin, 77 b.
    ${ }^{4}$ The words are not in our text of the Talmud.

[^43]:    ${ }^{1}$ Read ${ }^{7}$. ${ }^{2}$ Gil!in, 80 b , and parallel passages.
    s From the second w: till $\because N a p$ are the explanatory words of the fann.
    4 Sotah, 18 b ; the reference as the passage in question is not found in the fourth chapter of Sutuh,
    
    ${ }^{5}$ Read
    ${ }^{6}$ Mishnah Yebamot, I, $\mathbf{~ ; ~ G e m a r a , ~ i b i d . , ~} 2$ a.
    ${ }^{8}$ Mishnak Giltin, VIII, 7 ; Gemara, ibid., 80 ..

[^44]:    ${ }^{1}$ Mishnah Gittin, VIII, 8 ; Gemara, ibid.
    ${ }^{2}$ Gittin, 8o b.
    " Read . . . ודשמואל "and as to the difference of opinion between Samuel and R. Ada bar Ahba. . ."
    ( Mishnah Git!in, VIII, 10 ; Gemara, ibid., 81 b.
    ${ }^{5}$ Buba Butra, 160 h.

[^45]:    ${ }^{1}$ Read $\quad{ }^{2}$ Phonetic orthography for
    ${ }^{3}$ Editions and MSS. read differently.
    ${ }^{5}=$ מקז, Baba Batra, 95 b.

    * Baba Batra, 94 a.
    ${ }^{7}$ Baba Balra, 97 a.

[^46]:    post-Talmudic times, but without success. Comp. Bet Yosef, Ora? İayyim, ${ }^{1} 58$.
    ${ }^{1}$ Comp. Ratner, on Yes. Berakot, 147.
    ${ }^{2}$ Comp. also Rabbinovicz, Variae Lect., to Berakot, 60.

[^47]:    ${ }^{1}$ Notice that the words ${ }^{2}$ in the Manhig belong to the sentence preceding them, and not to the following one.

[^48]:    ${ }^{1}$ Is it likely that the suffix in this name is the Persian oï, as in in w for NiDN, and in other names?

[^49]:    ${ }^{1}$ Comp. however, Brüll, in his Jahrbücher, II, 82, note 133.
     opposes this custom of the Rabbinites, and Vidal de Toulouse, on 'Erubin, I, 16.

[^50]:    ${ }^{6}$ Read

[^51]:     .אמר רחמצא אלא לאו ר' יהורה לצולם ר' יהודה והכא וכו'
    ${ }^{2}$ Kiddushin, I, 6 ; Gemara, ibid., 28 b ; the editions read הגבוה.
    ${ }^{3}$ Git!in, 52 a , where the editions read has the same reading as our MS.

[^52]:    ${ }^{1}$ Mishnah, Soṭak, V, 2; Gemara, 27 b.
    2 Sotah, 29 a. ${ }^{2}$ Read 4 Read ;
    ${ }^{5}$ Ňegaïm, XIV, 3; the words הix Misinat, but the Talmud Pasthim. 35 a, and parallel pasages, hats them.

[^53]:    ${ }^{1}$ Comp, also Tosafot on Pesaluim, 59 b, catchword bs'.

[^54]:    ${ }^{1}$ Comp. Rabbenu Hananel on Pcsahim, 71 a.

[^55]:    ${ }^{1}$ Baba Batra, 162 a.
    ${ }^{2}$ Ibid., 162 b.
    ${ }^{3}$ Comp. זכרון יהורה, 48, by Rabbi Judah ben Rabbi Asher.
    

[^56]:    ${ }^{1}$ The copyist first wrote אשור and changed it to אשורן.
    ${ }^{2}$ Pesahim, 71 a.
    4 Menahot, XI, 7 ; Gemara, ibid. 99 b.
    
    

[^57]:    ${ }^{1}$ Shebu＇ot，I， 2 ；Gemara，ibid．， 2 a．${ }^{2}$ Shebu＇ot， 8 b．
    
    4＇Erubin，III，I；Gemara，ibid．， 26 b．s＇Erubin， 30 b．
    $6=$ ลัンニ゙า。

[^58]:    ${ }^{1}$ David Ibn Haǵar？Comp．about him Steinschneider，Arabische Literatur，p．143．Comp．also 7＂バッ，II，36－7．

[^59]:    

[^60]:    ${ }^{1}$ Read nצ่ 2x．${ }^{2}$ Baba Batra，I，6；Gemara，ibid．，if a．$\quad$ Baba Batra，13a－I3b．
    ＂Ihisl．，I3：；as the quotation is from a Baraita，and not from a Mishmah，tho correct realines would be כיכ
    
    

    10 ぶに。

[^61]:    1 ィュェッロッ？
    ${ }^{2}$ Comp．Baba Batra， 48 b．
    －Gittin，IV， 3 ；Genara，ibid．，3＋b．
    ＝がていの．
    ${ }^{6}$（it！tin， 35 a．

[^62]:    ${ }^{1}$ Kohut refers twice to an article マコセン，but no such article can be found in the book．

[^63]:    ${ }^{1}$ From גמ"ומ not in to ; the copyist jumped from the first ברמץ to the second.
    ${ }^{2}$ Shabbat, II, I ; Gemara, ibid., 20 b.
    ${ }^{3}$ Shabbat, 24 b. I Ibid., 26 a.
    ${ }^{5}$ Our texts read שאמרו, but MS. M. has also iมw. ${ }^{6}$ Shalbat, 21 a.

[^64]:    ${ }^{1}$ Ketubot, 10 .
    ${ }^{2}$ Read ant.
    3 The words 1 and 1 , of the copyist of the Talmudic text referred to by the Gaon.

[^65]:    Read
    ${ }^{2}$ Baba Me ${ }^{*} i a, 108$ b.
    ${ }^{3}$ Baba Kama, 79 a.

[^66]:    
    2 Baba Mezia, 68а.

[^67]:    ${ }^{1}$ The Babylonian form is without nun, but it seems that the longer form was sometimes used, and then the yod had its consonantic value. Comp. דשדו, V, 235-7, 498; and VI, 325-9, where several unsatisfactory explanations of the longer form are given.
    ${ }^{2}$ Comp. Maimonides, source in Rabed; also p. 98 above; and $\boldsymbol{\gamma}^{\prime \prime} \check{5}, 15 \mathrm{a}$, 28.
    ${ }^{3}$ Müller has no reference whatsoever to the Responsum in his Mafteah.
    ${ }^{4}$ Quoted by Berliner, Bciträge zur Gcographie und Ethnographie Babyloniens, p. 21.
    $5^{5}$ This is also the reading of Rabbi Sherira Gaon in $\upharpoonright^{\prime \prime} \mathbf{~ M}, 15 \mathrm{~b}, 30$.

[^68]:    ${ }^{1}$ Comp. Beratot, 59 a; Baba Kama, 30 a.
    ${ }^{2}$ Comp. Maimonides, Terumot, I, 3 .

[^69]:    ${ }^{1}$ Niddah, 6 a, end.
    2 Gittin, 85 b.

[^70]:    ${ }^{1}$ Read לות.
    ${ }^{1}$ See Harkavy, p. 229 : לחה לעולם ואי, which is incorrect.
    ${ }^{5}$ Gi!!in, Nishnah, VIII, 5; Gemara, ibid., 79 b.

[^71]:    ${ }^{1}$ Gittin, 66 b.
    2 Gi!tin, Mishnah, I, I ; Gemara, ibid, 2 a.
    ${ }^{3}$ Fiddushin, 69 b.
    

[^72]:    ${ }^{1}$ Comp. 'Aruk, IV, 252, and Rashi, ad loc.
    ${ }^{2}$ Comp. Barth, Nominalbildung, § 43 c.

[^73]:    
    ${ }^{2}$ It is improbable that Ţur refers to Kohen－Zedek，II．

[^74]:    ${ }^{1}$ Comp. J. Derenbourg, in Geiger's Wissenschafliche Zeitschrift, V, 398 ; Müller, Maftca', 83, and Hundschriftliche, Jchudai Gaon zugewiesene Lehrsützé, 17.
    
    ${ }^{3}$ Comp. R. Mordecai ben IIllel on Pesahim סדר של ; Mrekilta de R. Shime'on, 33, and Hoffmann's note thereto (4).

[^75]:    ${ }^{1}$ Comp． $2 \pi^{\prime \prime} \pi$ ，ed．Coronel，57， $5^{8}$ ；and ed．Lyck， 48.
    ッゼษ，II，108．Comp，also 2＂הュ，ed．Hildesheimer， 146 and 612 ；and E＂त，ed．Schlossberg， 17.
    
    4．See Nedarim， 66 b，for an interesting anecdote about a Palestinian－ Galilean woman．Instead of ‘̌t＝（calf＇s foot jelly，which her Balylonian husband had ordered for dinner，she gave him nere（lentils）．It was not

[^76]:    ${ }^{1}$ Comp, also the reading שליבהי in ed. Salonica.
    ${ }^{2}$ I am unable to give a satisfactory explanation of leaf 2 , verso, line 25 : شُورَّ

[^77]:    ${ }^{1}$ Comp. also 2" $^{\prime}$, 117 where it is aseribed to Rabbi Zemah Gaon.

[^78]:    ${ }^{1}$ Comp. Mishnah Kilaïm, VIII, 2 ; Sifrc, Deut., 231 ; Maimonides, Kilaïm, IX, 7 ; Yorch Deäh, 297, 10.

[^79]:    ${ }^{1}$ Comp.

[^80]:    

[^81]:    'Abodah Zarah, 6I b; our texts of the Talmud read 'תיב ביה.
    2 'Abodah Zarah, Mishnah, V, II; Gemara, ibid., 74 b.

[^82]:    
    ${ }^{2}$ Baba Meజia, go a.
    ${ }^{3}$ Read ומשקה.

[^83]:    ${ }^{1}$ The status of the p, "Jewish heretic," is essentially different from that of the מ".
    ${ }^{3}$ Baba Mezia, 47 b , and comp. the introductory note.

[^84]:    ${ }^{1}$ 'Abodah Zarah, 19 b .
    ${ }^{2}$ Bckorot, Mishnah, VIII, 9 ; Gemara, ibid., 5I b.
    
    ${ }^{5}$ Ketubot, Mishnah, X, 1 ; Gemara, ibid., 90 a. $\quad{ }^{6}=7$ אימא לך.

[^85]:    ' Read דמיהיבין ליה שבועה מדרבני.
    
    ${ }^{5}$ Read באביקורסא.
    ${ }^{7}$ Ketubot, 93 a, end.

[^86]:    ${ }^{1}$ For . . . 25, line 8, on leaf 1 , recto, read ,

[^87]:    ${ }^{1}$ Comp. Elijah Bashyazi, Aderet Elithu, 73 d, ההיה ; Judah Hadassi, Eshkol ha-Kofer, IIO e, no. 295 ; and Harkavy, Studien und Mittheilungen, VIII, 130, note 12.
    ${ }^{2}$ Comp. Pinsker, Likkute Ķadmoniyyot, Supplement, 33.

    * Comp. Schorr, ¡int, VIII, 51; Müller, Majteat, 228 シう; and Rabeel, שת ה

[^88]:    ${ }^{1}$ I do not know whether any letters are missing in the first line.
    ${ }^{2}$ Yebamot, Irb. ${ }^{3}=$ = הלה. ${ }^{4}$ Text corrupt.
    ${ }^{5}$ Baba Mezia, rог a. ${ }^{6}$ Baba Batra, Mishnah, I, 3 ; Gemara, ibid, 4 b.

[^89]:    ${ }^{1}$ Comp. Perles, Elymologische Studien, p. 83.

[^90]:    ${ }^{1}$ On the prolixity of Rabbi Moses Gaon, comp. Müller, Mafteah, 75.
    ${ }^{2}$ The word occurs a single time in the Talmud, twice in the Sheiltot, V, 15 and 16, ed. Rabbi Naphtali Zebi, Berlin, and once in 2 " ed. Hildesheimer, 209.

[^91]:    ${ }^{1}$ Comp. Kohut, in his 'Arutk, s. v. דור.
    = Comp. Nöldeke, Aufsïtze sur persischen Geschichte, 109.

[^92]:    ${ }^{1}$ Comp. 'Aruk, s. v. лin, Harkavy, 224, and $\mathrm{j}^{\prime \prime}$, ed. Lyck, 106.
    ${ }^{2}$ Comp. the long discussion on this question in Tosafot on Hullin, 6 b, eatchword והתיר.

[^93]:    ${ }^{1}$ Our Responsum is, however, quoted in זצז, I, 29 a, od. Lemberg.
    ${ }^{2}$ The expression includes the scholars and the pious; comp. Yer. Kilaĭm, IX, 32 c.

[^94]:    ${ }^{1}$ Comp. also Tosafot on Hullin, 122 b , catchword

[^95]:     5 ומה דקתי 5

    2 2 כרבא סבירא ；comp．Bezah，6a． 4 Kiddushin， 39 a；our texts read j2ח，instead of $\ddagger$ ；
    ${ }^{9}$ Read instead of שמאו
    

    Read במקים． Comp．below，p． 224 ，line 17 ． Bezah，Mishnah，I， 6 ；Gemara，ibid．， 12 b．
    Yebamot， 42 b，end．
    Bekorot， 27 a ；our texts read למוא． ลぶィ ise qontu se suṭucour＇anta
    ＝שאוֹה，meaning as much as！יני זו שאואלה．

[^96]:    ${ }^{3}$ Pesahim, Mishnah, III, 6 ; Gemara, ibid., 49 a.
    
    ${ }^{9}$ Read הישיבוהו הכמים מכמה דברים אשם.
    (LN LLLCKに proy g
    ${ }^{8}$ Ibid., 5 a, end.
    
    Pesahim, 27 b.

[^97]:    ${ }^{1}$ Comp., however, Responsa, ed. Coronel, 76, and above, p. 214, line 2 ; and also Geonic Collection, ed. Mantua, 175 , this Responsum heing repeated in 322 .

[^98]:    ${ }^{1}$ The passage in $2^{\prime \prime} \pi$, to which reference is made in the text, is found on p. 43 r, ed. Hildesheimer, and p. io5 d, ed. Venice.
    ${ }^{2}$ Comp. also Müller, Mafteah, p. 242.
    ${ }^{3}$ Comp. Müller, Mafteah, Introduction, p. 4 I ( $\Pi^{\prime \prime}$ ), who properly ascribes it to Rabbenu Hai, though in the body of the book no reference is made to it under Hai.

[^99]:    ${ }^{1}$ Read דילדוה.
    ${ }^{2}$ Read ${ }^{7}$ שי
    ${ }^{3} 2^{\prime \prime}$, ed. Hildesheimer, p. 431, end ; ed. Venice, p. ro5 d.
    4 Baba Batra, 40 b ; טמירהא= שמרתא.
    ${ }^{6}$ Reading doubtful ; ומאי שני הא?
    ${ }^{5}$ Read שהרי.
    ${ }^{7}$ Baba Batra, 5 r a.

[^100]:    ${ }^{1}$ Comp. Meilprin, Sell.r hut-Dum, ed. Maskileson, II, 20.4 ; Lampronti, Pahad Yizhak, 7, 86 a ; Malachi Coën, Yad Maleaki, no. 558.

[^101]:    ${ }^{1}$ Gittin, Mishnah, VI, 6 ; Gemara, ibid., 66 a.
    ${ }^{3}$ Read קוכייה מאן דכאר. 6 שמצהא
    ${ }^{2}$ Git!in, 9 b and 19 b .
    ${ }^{5}$ Gittin, 19 b.
    ${ }^{6}$ Git!in, Mishnah, III, 5 ; Gemara, ibid.. 29 a. ${ }^{7}$ Git!!in, Mishnah, III, 6; Gemara, ibid., 29 b . $\quad 8$ Read $\quad{ }^{2}$ Our texts read בiין; comp. introductory note. ${ }^{10}$ Read אל. ${ }^{11}$ Read ${ }^{12}$ Gittin, Mishnah, III, I; Gemara, ibid., 24 a-24 b.

[^102]:    ${ }^{1}$ Gitțin, Mishnah, IX, I ; Gemara, ibid., 82 a.
    ${ }^{2}$ Gittin, 84 b.
    s The words $\because 2 \ldots$ not in any texts of this passage, but in Gittin, 78 a .
    ${ }^{4}$ Gittin, 78 a. $\quad{ }^{5}$ Read
    ${ }^{6}$ Read כין

    - Git!in, Mishath, IX, r ; Gemara, ibid., 82 a ; our texts have not $2 x$, but it is found in the Mishmah, ed. Lowe.

[^103]:    ${ }^{1}$ Written הי לגיצים in our fragment．
    ${ }^{2}$ It is hard to tell whether these two words are spelled with $ה$ or with $\pi$ as their first letter in our fragment．

[^104]:    1 There are three Babylonian ראש, whose opinions are quoted in the Geonic literature: (1) Rab Huna, in בד", 8 b; (2) Rabbi Judah, ibid., ed. princeps, 21 d, and ed. Hildesheimer, $131=$ = 'c, 310 ; (3) Rabbi Samuel, comp. Müller, Mafteah, 64, and Epstein, in הגר;, III, 80.
    ${ }^{2}$ Comp. Rapoport's biography of Rabbi Nathan ben Yehiel, note 25, and Müller, Mafteah, 63 and 72.

[^105]:    
    

[^106]:    ${ }^{1}$ Menahot, 53 a ; read
    ${ }^{2}$ Pesalim, 42 a.

[^107]:    ${ }^{1}$ Read
    ${ }^{2}$ 'Erubin, Mishnah, I, 8; Gemara, ibid., 15 b.

[^108]:    ${ }^{1}$ Comp. Löw, Aramäische Pflanzennamen, 1 ro.

[^109]:    ${ }^{1}$ Edited by S: Bamberger, Berlin, 1889.

[^110]:    ${ }^{1}$ Baba Kama， 5 I a．${ }^{3}$ Read תותez．${ }^{3}$ Baba Kama， 5 I b．
    Comp．introductory note．
    ${ }^{7}$ Baba Kama， 55 a．
    ${ }^{-}$Kiddushin， 3 I a，end．
    ${ }^{5}$ Baba Kama， 52 a．$\quad{ }^{6}$ Read $\quad$＝
    ${ }^{8}$ Yoma， 75 b，our texts read with ．
    ${ }^{10}$ Read מנהיג or מהבר ${ }^{11}$ Read．${ }^{11}$ מהמהיג．
    ${ }^{12}$ Baba Kama， 58 b．
    ${ }^{13}$ Our texts read ；comp．，however，the introductory note．

[^111]:    ${ }^{1}$ Baba Kama, 59 a.
    ${ }^{4}$ Baba Kama, 60 a.
    ${ }^{8}$ Read טומאה.
    ${ }^{2}$ Ibid., 59 b.
    ${ }^{5}$ Ibid., 65 b. ${ }^{6}$ Ibid., 66 a.
    ${ }^{9}$ Read שערין = שעדאן.
    ${ }^{3}$ Read דהוא עבד היניקא.
    ${ }^{7}$ Read דאקדש ליה חבריה.
    ${ }^{10}$ Kelim, XXV, 9.

[^112]:    ${ }^{1}$ Mishnah, Menaḩot, V, a ; Gemara, ibid., 55 a.
    ${ }^{2}$ Menahot, 56 a.
    ${ }^{3}$ Ibid., 55 b, top.
    ${ }^{4}$ Ibid., 37 b.

[^113]:    

[^114]:    ${ }^{1}$ Mishnah, Gittin, V, 6; Gemara, ibid., 55 b.
    ${ }^{2}$ Baba Batra, 49 b-50 a.
    ${ }^{3}$ Comp. Rabbinovicz, ad loc. ${ }^{4}$ Read i, and comp. Rabbinovize, ad loc.
    ${ }^{5}$ Mishnah, Yebamot, VII, I ; Gemara, ibid., 66 a. ${ }^{6}$ Yebamot, 66 a. ${ }^{7}$ Read הורה'.

[^115]:    ${ }^{1}$ Comp. Nahmanides, on Genesis v. r, who quotes Sherira Gaon on palmistry ; and comp. Halberstam in Kobak's Jeschurun, V, 40.

[^116]:    ${ }^{1}$ Müller, Mafteah, under Paltoi, has no reference to this decision.
    = The Responsum by Sar Shalom is found also in the Sulzberger Ms. of the $¥^{\prime \prime}$ ". Comp. Marx, Untersuchungen zum Seder Rab Amram, 16.
    ${ }^{3}$ In Mahzor Romania, ed. Venice, 61 a, in connexion with mention is made of Maftir for the afternoon service, but with the
     -קרלות must certainly be those in Romania. Maimonides
    

[^117]:    ${ }^{1}$ Comp. 2 וצוֹ ההמישׁ is to be cancelled.

[^118]:    ${ }^{1}$ Berakot, 44 b. $\quad{ }^{2}$ Read מרפואהא. ${ }^{3}$. ${ }^{3}$ Read
    ${ }^{4}$ Megillah, 3 I b. ${ }^{5}$ Ta'anit, $30 \mathrm{a} .{ }^{6}$ Read Taianit, 29 b. $\quad{ }^{7}$ Read
    ${ }^{9}$ Rosh ha-Shanah, 18 a. $\quad{ }^{10}=$ תאּין ורמונ' גרוגרוה וצימוקין
    ${ }^{11}$ Read ; אין צריך לומר שאב אבשר לשכור ישראל ישכור ; the copyist had before him "שׁׂ "
    ${ }_{12}$ Horayot, 12 a ; comp. introductory note. ${ }^{13}$ Read ${ }^{13}$ "ארא דא.
    ${ }^{14}$ Soṭah, 39 a, top; our texts read רבא ב"ר הונא ; comp. Seder R. Amram, 28 a.

[^119]:    ${ }^{1}$ Read אי עבידי דַי
    ${ }^{4}$ Read Thad
    ${ }^{6}$ Read בהשבונך.
    ${ }^{10}$ Read לצלויי ומדקדקי. comp. 2ממ"וֹ, 141.

[^120]:    ${ }^{1}$ Mishnah, ed. Lowe, Talmud have Comp. Comp. also Niddah, V, 8.

[^121]:    ${ }^{1}$ Hullin, 57 b.
    ${ }^{2}$ Berakot, 18 a.
    ${ }^{4}$ Berakot, Mishnah, II, I ; Gemara, ibid., 17 b.

    3 ? ועיקרו?
    ${ }^{5}$ Berakot, 18 a.
    ${ }^{6}$ Sukkah, Mishnah, III, 6; Gemara, ibid., 34 b.
    "Yer. Sukkah, III, 53 d . ${ }^{8}$ "Takes it to be identical with."

[^122]:    ${ }^{1}$ Read מה. The owner, Samuel Halevi, is identical with the Samuel in Saadyana, 116, and Harkavy, Samuel ben Hofni, note 76.
    ${ }^{2}$ Berakot, 54 b.
    ${ }^{3}$ Comp, also הלמידי ר' ינוה, Alfasi, Berakot, IN.

[^123]:    1 This fragment begins in the middle of the Responsum with the words: כמשלו יצא כפה הכין. Thereafter it is complete until the end, which
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     Rabbenu Nissim made use of this Responsum of Rabbenu Hai on anthropomorphisms in the Talmud is proved also by his essay on the subject published by Geiger; in Heilberg's

[^124]:    ${ }^{1}$ Read שעכשיו יצאו מרשותו.

[^125]:    T, Read המהם = הם " would be out of place here.
    

    9 ².

[^126]:    ${ }^{1}$ Comp. leaf 4, recto, line 5. That it is a town in Christian Europe is proved by the use of the era anno mundi, at this period current with Jews in Christian Europe, while the Seleucidan era was current with the Jews in Arabic countries. Comp., however, Scatyana, II4, top, which would seem to indicate that ברקה is in Egypt.

[^127]:    ${ }^{1}$ Shebuot, 4 I b.
    ${ }^{2}$ Kíiddushin, $43 \mathrm{a}-43 \mathrm{~b}$.

[^128]:    ${ }^{1}$ Sanhedrin, Mishnah, III, r ; Gemara, ibid., 23 a.

[^129]:    ${ }^{1}$ Fol. 44, in the same hand, is a part of an abstract of 2 ".
    ${ }^{2}$ Comp, also the Geonic Responsum quoted in Pardes, 24 a.

[^130]:    ${ }^{1}$ Baba Kama, I17a.
    ${ }^{3}$ Comp. Baba Batra, $150 \mathrm{a}-\mathrm{r} 5 \mathrm{~b}$ b.
    ${ }^{2}$ Comp. Rabbinovicz, ad loc., and 'Anck, s.v. פרהגבן. 4 הנמשא 4

[^131]:    ${ }^{1}$ Read š).
    ${ }_{2}$ Read iלדנוחב.
    ${ }^{3}$ Baba Batra, 127 a-b. *The expression used by the Gaon is not exact, he really meant which implies an entirely different principle of law.
    ${ }^{5}$ Read

[^132]:    ${ }^{1}$ Comp. also Rabbi Isaiah di Trani the Elder, 5חברי, 31, who also ascribes it to Natronai Gaon.
    ${ }^{2}$ Comp. the Assyrian bel pihati, which corresponds exactly to the Talmudic expression.
    ${ }^{3}$ Kohut, Introduction to his Aruh. p. ${ }^{1} 7$, is mistaken in assuming that the 'Aruk has drawn upon the lexiengraphical work of Rabbi Zemah Gaon. The two authorities have different explanations of
    ${ }^{4}$ The words 'שהיה לו שטם בהלכה וכו are, however, not found in the editions and only in some of the MSS. of the '.trek, and are probably a later addition.

[^133]:    ${ }^{1}$ Pesaluin, 88 a, and Megillah, 14 b; also Berakot, 50 a. Rabbi Saadia, in his newly discovered commentary on Beralot, explains it as a compliment!

[^134]:    ${ }^{1}$ Comp., however, below, pp. 310 and 321.

[^135]:    ${ }^{1}$ The words in parentheses are the readings of the ${ }^{\prime}$ ' Harkavy, in הגרן, VI, 28.
    ${ }^{2}$ Comp. below, p. 316.

[^136]:    ${ }^{1}$ The form for is not improbable. Comp. Krauss, Griechische und lateinische Lehmwïrter, I, 114.

[^137]:    ${ }^{1}$ Comp. Sherira's Letter, p. 38, lines 12 and ${ }^{15}$; Harkavy, Studien und Mittheilungen, III, note 124, and Brüll, Jahrbücher, II, 35, note 42.
    ${ }^{2}$ With regard to this Rabbi Zemah, comp. Müller, Mafleah, 140 ( $)^{\text {) ; }}$ Lazarus, Die Häupler der Vertriebenen, pp. 177-8, 180 ; Büchler, in Revue des études juives, L, 158 ; and Epstein, מאמר על סEר ה"ג, end. My reason for identifying Rabbi Zemah ha-Bet Din with Rabbi Zemaḷ ben Hayyim is that it seems very improbable to me that the Gaon would refer in a Responsum to the Ab Bet Din at the court of the Exilarch. The relations between the Gaonate and the Exilarchate were never of so intimate a character as to make the other assumption acceptable. The only Responsum by Zemah ben Solomon, the Ab Bet Din at the court of the Exilarchate, preserved to us (comp. Dukes, Ben Chananjah, IV, r4r), was probably written at a time when the office of Gaon was vacant, possibly after Rabbi Hilai of Sura. Oddly enough, Epstein refers to Rab Amram's Responsum, Geonic Collection, ed. Lyck, 56, as quoting the Ab Bet Din Zemah ben Solomon, at the same time remarking upon the strangeness of the fact, when in reality Rab Amram writes Rabbi Zemah simply.

[^138]:    ${ }^{1}$ Comp. also Responsum XVII.
    
    ${ }^{3}$ Comp. Tosafot, Menahot, 32 b , top.
    4 About the meaning of the words לא דבר קצוב הוא ולא משוים הוא, leaf 6, recto, line io, there can be no doubt. The Gaon maintains that a statement found in Tannaitic sources not embodied in the Talmud, is neither

[^139]:    ${ }^{1}$ First version by Azulai in his ויצר להכמיכ; the second and third by Luzzatto according to two MSS. (Prague, 1858), reprinted from ברם המר, IV ; the fourth version in Filipowski's edition of the ;ינחק; the fifth in Graetz, Einleitung in den Talmud (Breslau, 1871), and the sixth from the famous Munich MS. of the Talmud, by Taussig, בוה שלוז ; comp. also Steinschneider, Geschichtsliteratur, $\mathbf{1 2 - 1 4}$, and Nachtrag, 173.
    ${ }^{2}$ Notice, for instance, the reading instead of ר' ר' רוגא ; the author of the עטור also had the false reading in his text of the סת"וא ר. Rabbi Amram in his Responsum speaks only of nec, meaning by it the Tannaitic Midrashim to Exodus, Numbers, and Deuteronomy, which is
     ed. Venice, 143 d, end, מכילתא וספרי for , and in so late a writer as (Nedarim, 36 b , end), we find the use of for all the Tannaitic Midrashim except Sifra. Comp. Rashi in השט דצר' ולוהיר, No. 25.

[^140]:     Responsum; from to the end abstracts from several Responsa in our fragment are given.

[^141]:    ${ }^{1}$ Comp. Tur, Yoreh Deüh, 351, and Nahmanides, Torat ha-Adam, 32 a et seq. ${ }^{2}$ : and 2 can hardly be distinguished in the MS.

[^142]:    ${ }^{1}$ Comp. p. 320 , line 19, and p. 321 , line 9. The explanation in the text will not do for p. 32 I , as we have a number of explanations which are of a very simple nature in the Responsa preceding and following it.

[^143]:    ${ }^{1}$ Ratner, אהבת ציון, Máaserot, 122; a Genizah fragment of Yer., lizt-
     has אחא.

[^144]:    ${ }^{1}$ Comp．Harkavy， 365 and 417 ；אושכול，II，37．who is identical
    
    ${ }^{2}$ The explanation given by Hazan，אאי הים， 108 a，is certainly wrong．
    ${ }^{3}$ Comp．Halberstam in Kobak＇s Jeschumen，V，136－40；and the Genizah fragment published by Cowley in the J．Q．R．，XVIII，404．Halberstam is，however，mistaken in reading סיומי instead of in Responsa，ed． Lyck，56．The ב＇ב＇דרא קמא are the As to the grammatical form， comp．above，p．98，note 1 ．
    ＊Comp．Rabbinovicz，Variae Lect．，Megillah，end，where this Responsum was printed before the $y^{\prime \prime}$ o was published．
    ${ }^{5}$ Comp．בני בנימין in the Wilna edition of the 7 ，where attention is called to this view of Maimonides，and reference is made to Rabbi Manasseh Ilier．It is very strange that Schwarz，Mishene Thorah，83， note 3 ，does not mention the remark by the author of בני בנימיך．

[^145]:    ${ }^{1}$ This Responsum ly Rabbenu Hai is quoted by many of the earlier anthorities, comp. \(

[^146]:    ${ }^{1}$ Shabbat, 6 a. $\quad{ }^{2}=1$ Comp. 11. 14, on previous page.
    1 Read סרטיא.
    7 = בכולו.
    ${ }^{5}$ Read כהוֹמוד.
    ${ }^{6}$ Shabbat, 7 a.
    ${ }^{8}$ Shabbat, 8 a. $\quad{ }^{9}$ Superlinear vocalisation.

[^147]:    ${ }^{1}$ Shabbat, I8 a. $\quad$ Shabbat, Mishmah, I, 8, 9 ; Gemarc, ibid., 17 b-18 a.
    ${ }^{3}$ Our texts and MSS. read כובנוּ
    
    5 Shabbat, 19b; comp. introductory note. ${ }^{6}$ Read א'דר.
    7 Shabbat, 20 a and 20 b . 8 (? 72 ; comp. introductory note.
    3 Shabbat, 20 b ; our texts and MSS. read אาקוֹม.

[^148]:    ${ }^{1}$ Shabbut, 45 b.
    
    ${ }^{4}$ Our texts have ${ }^{י}$ as. MS. Oxford agrees, however, with the reading of our fragment.
    ${ }^{5}$ Shabbat, 47 a. $\quad{ }^{6}$ Comp. note 2, p. 330, below. $\quad 7=0$ בנ.
    8 8כראמרין בתוכה? comp. Sukkah, ro b-II a.

[^149]:    1 ? 1 ?
    ${ }^{2}$ Reading doubtful; it is probably to be read לוהים שוֹסקובוס; comp. Rabbinovicz, ad loc., and 'Aruk, s.v. הל.
    ${ }^{3}$ Shabbat, 48 a. $\quad 4$ דעמר גופנא ורעמר פיוי; comp. introductory note.
    ${ }^{5}$ Arab. מרוֹן
    ${ }^{7}$ Comp. p. 301, above. ${ }^{8}$ בואריה= ${ }^{8}$. ${ }^{2}$ Shabbat, 50a.
    ${ }^{10}$ Our texts have תריות.
    ${ }_{11}$ This is the correct form ; comp. Rabbinovicz, ad loc.
    12 מהני רכריכי ; comp. Shabbat, 56 b.
    ${ }^{13}$ Read אקלא, "polish."
    14 =Arab. كند, Heb. ציונה,
    15 Read כוספא דיסמיץ.
    ${ }^{16}$.
    18 Shabbat, Mishnah, VI, I; Gemara, ibid., 57 a.
    19 'Aruk in MS. Oxf. יאפאויב, our texts and MS. M. comp. Rabbinovicz, ad loc.

[^150]:    ${ }^{1}$ Read צ. ${ }^{2}$ Menahot, Mishnah, V, 3 ; Gemara, ibid., 59 a.
    ${ }^{3}$ Our texts and MSS. have the reverse order ומבדה הושא ומנהת קגאות.
    ${ }_{4}$ Menahot, Iozb.
    
    

    6 = =עשרוגים, neither in the editions nor in the MSS.
     Masoretic text has and not עלו
     .לאיל האהד וצשרן עצרוּ בוּן

[^151]:    ${ }^{1}$ Menahot, 40 a .
    ${ }^{4}$ Menahot, 40 b.

    $$
    \begin{aligned}
    & 2=\text { = ת ת ת . shabbat, } 25 \mathrm{~b} \text {. } \\
    & 5=\text { לוr. } \quad{ }^{6}=\text { br. } \quad 7 \text { Menahot, } 38 \text { a. }
    \end{aligned}
    $$

[^152]:    1 =מאורע. $\quad 2$ Pesahikn, Mishnah, II, 2 ; Gemara, ibid., 28 a.
    s אואשריּ? But comp, איירי?
    5 The editions have $\mathfrak{5}$ : -1 , but some of the MSS. read ; comp. Rabbinovicz, ad loc.
    ${ }^{6}$ Comp, introductory note. ${ }^{7}$ Pesahim, 30 a.

[^153]:    ${ }^{1}$ Pesahim, 37 a.
    ${ }^{2}$ Editions and MSS. fragment.
    ${ }^{3}$ Superlinear vocalization.

[^154]:    
    4 Read שוֹנותי.
    ${ }^{5}$ İullin, 4 a.
    ${ }^{6}$ Read מצה.
    7 This is the correct reading, and not comp. Rabbinovicz, ad loc.
    
    ${ }^{10}$ Read הא ברכהיבא האי ${ }^{11}$ האי. ${ }^{11}$ Read
    ${ }^{13}$ Pesahim, 24 a, end.
    . ${ }^{9}$ =
    12 Dittography.

[^155]:    ${ }^{1}$ Kiddushin, 7o a. ${ }^{2}$ Pesahim, 62 b. ${ }^{3}$ Ibid., 64 b.
    
    ${ }^{6}$ Nothing lowaring on it is found in Tamid. Either read Tignz and comp). V, II ; or the two words lelong to p. 345. line 18 , and comp. Tamicl, III, 8.
    ${ }^{7}$ Pesahim, 87 b.
    8 Ibid., 94 b.
    
    ${ }^{10}$ This is also the reading of MS. B. and some of the old authoritios;
    comp. Rabbinovicz, ad loc. ${ }^{11}$ Baba Batra, 74 a.
    12 Editions and MSS. have הוּיצッ.
    ${ }^{13}$ Read שיהצוֹ.

[^156]:    ${ }^{1}$ Pesahim, 54 b, end.
    ${ }^{2}$ Yoma, 77 b .
    ${ }^{3}$ Yoma, Mishnah, VI, 3 ; Gemara, ibid., 53 b. $4=4$ הא אמיר. 4 .
    5 Yoma, 54 b, end.
    ${ }^{6}$ Ibid., 21 a, top.
    ${ }^{7}$ Ta'anit, 25 b .
    8 Our texts and MSS. have עיגלא; perhaps it is to be read ציגולא=איגולא "a calfkin." ${ }^{9}$ Yoma, 20 b.
    ${ }^{10}$ Shekalim, V, I ; comp. introductory note.
    ${ }^{11}$ Yoma, Mishnah, VI, 8 ; Gemara, ibid., 68 b.

[^157]:    ${ }^{1}$ Comp. Buber, Introduction to liis edition of Midrash Tehillim, p. 66.

[^158]:    ${ }^{1}$ Comp. Yer. Yoma, end ; Lev. R., III, 3 ; and Babli Yoma, 87 b.
    ${ }^{2}$ Comp. Prof. Schechter's remarks, and Dr. Elbogen, Studien z. Geschichte d. jüd. Gottesdienstes, p. 49 et seq.
    ${ }^{3}$ The reason given is probably correct. In view of the fact that in olden times folk-dances took place on $\begin{gathered}\text { between men and women, } \\ \text { men } \\ \text { ben }\end{gathered}$ leading to marriages, the reading of the Biblical laws of marriage is highly appropriate.

[^159]:    ${ }^{1}$ Baba Kama, 93 a.
    2 Read 2 .
    ${ }^{3}$ Ketubot, 3 b.

[^160]:    ${ }^{1}$ Buthe Mezia， 66 b．
    ${ }^{3}$ Baba Me⿱宀八－ia， 67 a．

[^161]:    ${ }^{1}$ Baba Mfezia, 64 a. ${ }^{2}$ Read or ההולך or היה ${ }^{3}$ Reading doubtful :
     Mezia, 68 a.

[^162]:     many cases. ${ }^{4}$ Read $\quad{ }^{5}$ Not in our text of the Mishnah, but quoted in the Talmud, 68 b, from Tosefta, Baba Mrezia, V, 6.

[^163]:    
    4 Abbreviation for הی. ${ }^{5}$ Baba Mezia, 69 a. ${ }^{6}$ Read

[^164]:    ${ }^{1}$ Baba Mezia， 69 b．$\quad 2$ These two words，written over something else，are a note by the scribe calling attention to the fact that he had written a part of the sentence on the previous line；read היתכN． ${ }^{3}$ Baba Mezia， 70 a，top．
    ？

[^165]:    ${ }^{1}$ Edition לאזוייה, but in the following sentence as in our fragment.
    2 The scribe could not read his copy in this passage, and left space indicating that words were missing. Read מהכ מקול and
    $3=$ Ki \%

[^166]:    ' Thu printerl text hats ぶ:nt, though the passage quoted is a Mishnah. ()) the uther hand in 1. 379, 1. 22 below, the printed text has wont, but th. Ms. $\because:-7$, though it is a Baraita. For an explanation of this vague use of the terms and comp. above, p. 190.
    ${ }^{2}$ This sign stands for תs. Comp. above, p. 358, note 4.
    ${ }^{3}$, and comp. note 2 on p. 363 above.

    - Read rim, and comp. note a on p. 363 above.
    
    ${ }^{7}$ Read דהוה, and comp, note 2 on p. 363 above.

[^167]:    ${ }^{1}$ The Derashah missing in the editions of the Sheiltot consists of the entire chapter VI of Mishna Bekorot, and of Mishnah, IV, 3, of the same treatise.

    2 = הוורור? Or did the scribe confuse הוורור, "albugo," with חגרבר, "serpent"?

[^168]:    
    
    Arabic：this is the order of arrangement ；first Nnix： ，then こここ，then $T^{\square \cdot}$ ，then $\because:-\cdots$ ，then ser－．

[^169]:    
     'The Derasha, missing in the current editions of Mishmek, B hord. V, 5-6; III, $x$ - ?

[^170]:    *Shabbat, 120 b . Read בנרהה. ${ }^{12}$ Niddah, Stroke over the
    

[^171]:    ${ }^{2}$ Read והצויו והרשצי? comp. Rabbinowicz, ad loc.
    
    ${ }^{5}$ Midrash
     ${ }^{8}$ Read לאודוי. ${ }^{9}$ Comp. Lev. R., III, according to which the text is to be supplemented.

[^172]:    ${ }^{1}$ Yoma, 86 b . a 'Abodah Zarah, 4 b, end? ; our texts and MS. read
     and comp. $2^{\prime \prime}$, $3^{\text {r }}$ a, ed. Hildesheimer, $\mathrm{I}_{55}$, end.

[^173]:    2 Yoma, Mishnah, VIII, 9 ; Gemara, ibid., 82 a.
    

[^174]:    ${ }^{1}$ Yoma, Mishnah, VIII, 9 ; Gemarah, ibid., 85 b. ${ }^{2}$ Keritot, 25 b. : Ioma, 86 b. ${ }^{4}$ Read אודב. ${ }^{3}$ The scribe wanted to write colו, המשת, but wrote which he cancelled. ${ }^{6}$ Read
    ${ }^{7}$ Sanhedrin, 99 a. ${ }^{8}$ Read בולן.

[^175]:    ${ }^{5}$ Yoma, 86 b .
    ${ }^{6}$ Sukkah, 53 a.
    ${ }^{7}$ Yoma, 87 a.

[^176]:    ${ }^{1}$ Rosh ha-Shanalh, 17 a, b. $\quad{ }^{2}$ Keritot, 6 b; our texts read instead of מנגאל. ${ }^{5}$ Comp. Yoma, Mishnah, VIII, 8 ; Gemara, ibid., 85 b. ${ }^{4}$ = וגומר. ${ }^{5}$ Yoma, 86 a.

[^177]:    
    this word is to be cancelled. 4 Read n'רכ. ${ }^{\text {a }}$. Reading
    doubtful ; ובורב?

[^178]:     in Rabli Jehudai's : "n, simply :"ה フ"シ2, indicating the seat of the Gaon of Sura, to which later בהיה מהימא was added, without removing the original reading? Then it may be assumed that the printed texts take this next step of removing the original reading, as useless. It is. however, more probable that the " $\pi \mathrm{T}^{7 \prime 2}$ of the two Academies refers to the court presided over by the Gaon in epposition to the court presided over by the 7 . 7 .

[^179]:    ${ }^{1}=7$ רָ ; , for Kamez, according to the Ashkenazic pronunciation; comp. above, p. 377 , line $7 . \quad{ }^{2}$ Read

[^180]:    

[^181]:    ${ }^{1}$ Comp. above, p. 385, note 3 .

[^182]:    

[^183]:    ${ }^{1}$ Pesahim, 113 a.
    ${ }^{2}$ Comp. 2 "ה, ed. Hildesheimer, 643, and Sheëltot, C, 114, 1 I6.
    ${ }^{3}$ Read : וישורפיך לאוהם השזורים ואחר כך יקבור.

    * Comp. フ"שก, I, 15 .

